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RECENSIONS
J. FREY, Die Herrlichkeit des gekreuzigten. Studien zu den johanneischen 
Schriften I, Ed. J. Schlegel, col.: Wissenschaftliche Untersuchungen zum 
Neuen Testament, 307, Tübingen, Mohr-Siebeck 2013, IX + 885pp. 
Jörg Frey (JF) is probably one of the very privileged scholars of our time. He 
inherited the wisdom and comprehensive knowledge of his predecessor and men-
tor in Tübingen Martin Hengel, before he moved on to teaching in other German 
and Swiss Universities (Jena, Munich and Zürich). JF impressed Johannine exe-
getes with a massive and exhaustive three volume work on the Eschatology of the 
Gospel of John. Alongside his academic curriculum he has published a good 
number of articles on the Gospel of John. 
JF is presently preparing a commentary on the Gospel of John (in the Evange-
lische-Katholische-Kommentar series, the ecumenical German collection) and 
the volume I am presenting here is intended to be a sample of some of the insights 
that will guide his task as a commentator. In a way, the substantial volume I am 
reviewing is a kind of preview of his work and of his contribution to the under-
standing of the Gospel of John.
Let me start this review on a personal note. When I learned of the existence 
of JF’s book I was immediately thrilled by its title: «The Glory of the Crucified». 
The topic is in itself a very appealing one. Moreover, for someone who has been 
teaching the interpretation of the Gospel of John (hereafter GJ) for the last 43 
years, the title of JF’s book is more than just thrilling: it is one of the really fasci-
nating topics of the GJ. I am very conscious that the work of W. Thüsing (Die 
Erhöhung und Verherrlichung Jesu im Johannesevangelium, NTA 21/1-2, Münster 
21971, his Habilitationsschrift first published in 1960), despite its being in many 
ways a penetrating work on the Johannine conception of exaltation and glorifica-
tion of Jesus, nevertheless cannot be considered a clear and rounded contribu-
tion. The criticisms of E. Käsemann (Jesu letzter Wille nach Johannes 17, Tübin-
gen, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 21967) and J. Blank (Krisis. Untersuchungen zur 
johanneischen Christologie und Eschatologie, Lambertus Verlag, Freiburg im 
Brisgau 1964) highlighted two main areas of weakness in the work of Thüsing. 
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First of all, the interpretation of the death of Jesus in the GJ, made in the light of 
Phil 2,5-11, which had guided Thüsing’s work on John, was strongly questioned 
by both Blank and Käsemann. Moreover and above all, the criticism of J. Blank 
was directed against the weak understanding of the Christology of the Son of 
Man in Thüsing’s Habilitations schrift. The expression Blank coined, «christolo-
gische Implikation» (p. 347), is a key concept to grasp a profound understanding 
of a comprehensive Johannine Christology, to which Thüsing —according to 
Blank— had not paid sufficient attention. Be that as it may, the exaltation of 
Jesus (together with his glorification) is a concept which awaits a satisfactory 
explanation which, to my knowledge, has not been offered so far. Is there such a 
thing as a kenosis in the Christology of the GJ, or are we to conclude that the 
Johannine Christology is basically a high Christology, without a touch of humili-
ation? The danger of a docetic Christology (strongly advocated by E. Käsemann) 
lurks. This personal note may explain the interest aroused in me by the title of 
JF’s new book. Once I had it in my hands, I realized that the title did not, in fact, 
represent the contents of the volume (although two chapters of the book do 
really deal with the topic of the title). Let me, therefore, make a proper presenta-
tion of JF’s new volume, starting with its first chapter which has a subtitle that 
corresponds to the contents of the volume: «Reflections on the way to a com-
mentary of the Gospel of John».
The opening chapter of the volume is an introduction which deals, in fact, with 
two different but connected topics: the first is an appropriate and classified bal-
anced selection of recent commentaries on the GJ, divided into five types: 1) the 
theological commentary (e.g., R. Bultmann); 2) the historizing commentary (e.g., 
B.F. Westcott); 3) commentaries that seek to clarify the context in which the GJ 
was produced (e.g., J. L. Martyn); 4) commentaries that are interested in the liter-
ary layers of the text (e.g., that planned by G. Richter or more recently that of H. 
Thyen; 5) Narratological commentaries, more or less based on R. A. Culpepper’s 
narrative critical analysis as a contemporary way of reading the GJ, which has 
almost become fashionable (e.g., F. Moloney or, with more arrogance, H. Thyen). 
The second topic of this opening chapter, given the foregoing panorama of Johan-
nine studies, concentrates on outlining three main areas on which the forthcom-
ing commentary will be focused.
The first is the literary area. Here JF concentrates on what he calls the didactic 
dynamics of the text. This means approaching the GJ from the point of view of its 
global functioning as a literary unit, implying intratextual (within the text) and 
intertextual (outside of the text, with other books) relationships of the text of the 
GJ. This approach should lead to a more fruitful perception of the meaning of the 
text than that of the historical approach or that of the literary criticism paradigm. 
According to JF, the literary analysis should give more weight to the structures of 
the images used, which are far richer than those of the synoptic tradition. This 
first literary level of the commentary may also help to grasp the fascination the 
Johannine text has exerted over the centuries on a large number of readers. This 
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is what has been labeled by quite a few exegetes as the pragmatics of the text, or 
its impact into the reader.
The second area of the commentary will be the historical level. However 
important the synchronic reading of the text may be, it nonetheless cannot ignore 
the many historical questions implied in the interpretation of the GJ. In a differ-
ent direction but still within the same area, although it is difficult to detect vari-
ous redactional levels in the GJ nevertheless we cannot assume that the GJ «came 
down from heaven» or, what amounts to the same thing, that it was elaborated «in 
the middle of nowhere», without any real relationship to the author’s own world. 
Neither is it legitimate to assume that the GJ was written, so to say, «in one ses-
sion». Therefore, JF will not leave out such relevant questions as the possible 
author or the original addressees of the GJ. The question of the historical and 
cultural and religious contexts is of importance to the correct appraisal of the 
message of the GJ.
Thirdly, the GJ also has be interpreted on its own theological level. Neither the 
literary nor the historical level covers all the layers of interpretation of the text. 
Even if one would uncover the precise circumstances in which it was written, and 
its historical and literary context, this would still be too incomplete an interpreta-
tion of the GJ. One must take into account an independent and creative theologi-
cal achievement, an innovative and different way of viewing Jesus’ life on earth, 
which should force the readers of the GJ to appraise anew their own life on earth. 
The GJ is a book which opens with the clear claim to be connected to the earlier 
biblical books (Jn 1,1 cf. Gen 1,1 LXX), linked to them with the firm purpose of 
putting forward new and valid statements about Jesus, about God and also about 
faith and eternal life.
Still along theological lines, it must be noted that the GJ takes a good number 
of New Testament topics to their highest level, particularly in so far as Christology 
and theology are concerned. We may seem to be joining F.Chr. Baur’s Hegelian 
scheme, but we are now at the beginning of the 21st century, on different ground. 
There are a good number of topics which reach a level in the development of the 
GJ which cannot be matched by any other NT book. At the same time, it is also to 
be acknowledged that there are quite a few subjects which, in the end, are still 
open or unanswered questions (for instance the question of anti-Judaism or the 
doctrine of predestination).
The three outlined areas give us more than a glimpse of what the forthcoming 
commen tary is intended to be like. In this sense, one can only look forward to its 
publication. In the meantime, after the introductory chapter, the present volume 
offers 16 further significant contributions (one should say long articles, given the 
number of pages of the volume) divided into four chapters [I’m not sure I follow 
the count of articles/chapters). We shall say a word about each of these chap-
ters.
First, chapter II offers four articles on religions and the history of traditions: 
the context of the GJ; the serpent in the desert (cf. Jn 3,14-15);  the light cast by 
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the Qumran texts on the GJ; and finally the relationship of the GJ with the Syn-
optic tradition.
Chapter III, dedicated to a study of the addressees of the GJ and their Sitz im 
Leben, contains two articles: one on the language about Gentiles in the GJ, the 
other on «the Jews» and the split between the Johannine community and the 
Synagogue.
The fourth chapter is about language and the mode of presentation, with two 
articles: one on the images used in the GJ and their capacity to impact the reader 
as exemplified in the Bread metaphor of Jn 6; the second on the function of 
Johannine Dualism.
The last and most important chapter (V) is dedicated to Johannine theology 
with eight contributions (three in English): The Theologia crucifixi (which 
prompts the title of the volume); «the «glory» motif; eschatology; and love rela-
tions in the GJ… to end up with an important article about «Johannine Theology 
as climax of NT Theology».
The volume is beautifully printed in spite of the difficulty with such types of 
book. It closes with carefully compiled indices of quoted texts and references; 
authors; subject matters and finally, Greek words. These indices make the volume 
a very useful tool for scholars and students, and also a very easy work for refer-
ence. Our grateful thanks are due. 
Hopefully I have given an inkling of the subject matter of the book. I must say 
that I feel very much in tune with the chapters and articles I have read. And I will 
finish as I started, on a personal note. Ever since 1984, I have felt that T. Onuki’s 
dissertation, Gemeinde und Welt im Johannesevangelium. Ein Beitrag zur Frage 
nach der theologischen und pragmatischen Function des johanneischen «Dualis-
mus», WMANT 56, Neukirchener Verlag, Neukirgen 1984, had not been suffi-
ciently valued and used in Johannine exegesis. Two chapters of Onuki’s work 
stand out in this respect: first. on the follow-up of Blank’s «theologische Implika-
tion», one of the deepest insights in Johannine Christology, to which I have 
referred above; and secondly, the careful distinction drawn by Onuki on the 
hermeneutical points of view of different authors (more particularly R. Bultmann, 
E. Käsemann and G. Bornkamm, see Onuki, pp. 193-213) as a key to understand-
ing their valid but not mutually exclusive contributions to Johannine exegesis. I 
feel that much of Onuki has been usefully incorporated by JF in his arguments 
and exegesis. May I congratulate wholeheartedly Jörg Frey on the articles pub-
lished but also and particular ly on this account?
Josep-Oriol Tuñí
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Antoni BOSCH-VECIANA, El moviment lector de Pierre Hadot, Prefaci d’Arnold 
I. Davidson, Barcelona, AEAU - Agrupació d’Editors i Autors Universitaris 
2013, 170 pp.
És una excel·lent notícia la publicació d’aquest nou llibre del professor Antoni 
Bosch-Veciana, professor de la Universitat Ramon Llull i de l’Institut Superior de 
Ciències Religioses de Barcelona, perquè permet al lector en llengua catalana 
d’endinsar-se en el pensament d’un filòsof i d’un historiador de la filosofia antiga 
molt poc conegut del gran públic: Pierre Hadot. 
En aquest volum hi ha recollides dues conferències inaugurals d’Antoni Bosch-
Veciana que tracten d’explorar el pensament del filòsof francès d’una manera 
metòdica i amb fidelitat als textos originals. El professor Bosch-Veciana mostra 
una idea de filosofia molt poc tòpica, força estranya en el context actual, però que 
sintonitza plenament amb la concepció de la filosofia antiga. Seguint les direc-
trius de Pierre Hadot, la filosofia és descrita com una manera d’estar en el món, 
de ser i de mirar la realitat, com un esguard que no deixa de sorprendre’s mai pel 
misteri de l’ésser i que reconeix, a la vegada, l’astorament enfront de la realitat i 
la ignorància davant d’allò que és. La recerca espiritual, la curiositat intel·lectual 
i la voluntat de saber caracteritzen l’ànima del filòsof que Pierre Hadot descriu 
amb precisió en els seus llibres, resseguint el pensament dels filòsofs grecs antics, 
particularment el dels estoics. 
Arnold I. Davidson escriu en el prefaci: «Per a Pierre Hadot, llegir un text 
antic, mirant de practicar-hi la virtut de l’objectivitat, esdevé un exercici espiri-
tual, és a dir, un deseiximent de si mateix, una superació dels propis prejudicis i 
pressupòsits, dels hàbits implícits, per no dir cecs» (p. 17).
El títol del llibre del professor Bosch-Veciana és plenament adequat. La lectura 
és un moviment intangible, una mena de viatge que transforma el lector en la mesu-
ra que té l’audàcia de deixar parlar al text i de capbussar-se en el seu relat. Escoltar, 
aprendre i practicar són les activitats filosòfiques de Pierre Hadot, els verbs que 
correspon conjugar a l’ésser humà que experimenta la vocació de filòsof. 
Pierre Hadot subratlla el paper transformador de la filosofia respecte de cada 
present. La transformació que causa la filosofia no és de tipus genèric, sinó de la 
realitat més propera a nosaltres mateixos, que no és altra que nosaltres mateixos. 
Lluny de ser comprès com un saber especialitzat o com un àrid treball argumen-
tal, el treball filosòfic és concebut com una exercitació espiritual, com un movi-
ment de l’esperit; però que no exclou l’exercitació física, el passeig, la caminada, 
la contemplació visual, l’escolta de les veus del món. 
Pierre Hadot entén la filosofia com una manera de viure (une manière de vivre), 
com recorda Antoni Bosch-Veciana, «concentrada en el que és essencial, i viscuda 
en l’esforç d’una exercitació constant del pensament en el rigor crític fonamentat» 
(p. 79). 
Contra el narcisisme i l’endogàmia filosòfica, Pierre Hadot subratlla el valor 
guaridor, és a dir, terapèutic, de la filosofia; però no solament a títol individual 
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sinó cívic i social. Com diu Antoni Bosch-Veciana, «la vida filosòfica ha de ser 
quelcom de guaridor no únicament del propi jo sinó del nosaltres real que habita 
el món» (p. 82). El filòsof, seguint el pensament de Plató, no solament és cridat a 
guarir l’ànima individual, sinó també a introduir eines per a curar l’ànima col-
lectiva. 
La filosofia és entesa com una pràctica espiritual, com un conjunt d’exercicis 
que inclouen pràctiques de bons costums, pràctiques de concentració de la ment, 
pràctiques d’orientació de la mirada al món i estranyament. Exigeix un treball 
constant per al qui s’hi decideix, i només si les practica d’una manera conscient i 
continuada li permetran d’assolir una transformació del seu ésser, una conversió 
o metanoia de la seva mateixa personalitat. 
Conclou el professor Bosch-Veciana: «El present exigeix amb urgència de filò-
sofs i de filosofia. Als polítics els cal enfilar l’agulla sense perdre temps. Pierre 
Hadot, com molts altres, ha estat un bon garant del “viure filosòficament”. Ara cal 
acceptar el repte, difícil com en tots els temps, i “viure filosòficament”» (p. 128). 
En definitiva, som davant un llibre excel·lent, d’una introducció precisa i, a la 
vegada, clara, del pensament de Pierre Hadot; però, al mateix temps, d’una apolo-
gia de la filosofia entesa en el sentit genuïnament grec. Sòcrates entenia que sola-
ment la vida examinada era digna de ser viscuda. La pràctica de la filosofia és un 
examen, però no qualsevol prova; és l’examen d’un mateix, la valoració del propi 
viure. Aquest exercici té una finalitat clara: viure dignament l’ofici de ser un 
mateix.
Francesc Torralba
Peter BROWN, Through the eye of a needle. Wealth, the Fall of Rome and the 
Making of Christianity in the West, 350-550 AD, Princeton – Oxford: Prin-
ceton University Press 2012.
«Pel forat d’una agulla» és el títol triat per l’autor en referència a Mt 19,24, i vol 
expressar en to irònic les paraules de Jesús «és més fàcil que un camell passi pel 
forat d’una agulla que no pas que un ric entri en el Regne de Déu» en relació al 
gran enriquiment de l’Església entre mitjans del segle IV i mitjans del VI. El mateix 
autor confessa que havia estat temptat de titular-lo «L’edat del camell».
Es tracta d’una obra de maduresa del professor de Princeton, Peter Brown, un 
dels més prestigiosos historiadors de l’antiguitat tardana. El principal propòsit 
que es planteja és analitzar de quina manera la riquesa va jugar un paper cabdal 
en el desenvolupament de la història de l’Església i en la cristianització de la socie-
tat occidental entre els anys 350 i 550. No es tracta d’una obra d’història sòcio-
econòmica més, sinó que constitueix una mirada del tot original, abordant aspec-
tes no tractats generalment en els estudis d’història política i eclesiàstica dedicats 
a aquesta època. Peter Brown analitza la incidència de la riquesa en les diferents 
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províncies de l’Imperi Romà a través de personatges representatius en els seus 
propis àmbits. Cal dir que la majoria d’aquests personatges escollits —sant Agus-
tí, Paulí de Nola, Símmac, etc.— han estat objecte d’estudis previs de P. Brown, i 
dels quals és un gran especialista. 
Un dels aspectes més significatius d’aquest treball és la incorporació en l’ela-
boració històrica de les dades que ofereixen els estudis arqueològics —incloent-hi 
la numismàtica, la ceràmica i l’epigrafia— i que conformen les bases per a estu-
diar les delimitacions territorials. Per a l’autor, l’evolució particular d’aquestes 
regions en relació a la riquesa explica la cristianització de les societats locals, 
generació rere generació. La riquesa pot ser utilitzada com un estetoscopi d’un 
metge per a fer un diagnòstic de cada una d’aquestes societats particulars.
La tesi principal de Peter Brown és que l’Església no es va enriquir de seguida, 
a partir de la conversió de Constantí l’any 312; tot i que va obtenir molts privilegis, 
no era rica. Ans al contrari, les classes senatorials —els més rics— es mantingue-
ren fidels a les tradicions i la religió romana pagana, com ho fou Símmac un dels 
seus representants més destacats. No és fins al darrer quart del segle IV (des del 
370 en endavant) que l’Església comença a conèixer l’abundància amb donacions 
de la petita noblesa que canvien el concepte d’evergetisme. 
En el món romà pagà, els evergetes eren benefactors de les ciutats i dels seus 
conciutadans, sufragant la construcció d’obres públiques, com aqüeductes, ponts, 
amfiteatres, circs —o fins i tot pagant els jocs, els ludi gladiatori o circenses— per 
aconseguir fama i prestigi en aquest món. Sovint aquestes càrregues econòmiques 
que pesaven sobre la noblesa municipal no es feien d’una manera voluntària i 
espontània, i esdevenien la causa principal de l’empobriment de l’ordre decurio-
nal i de la seva fugida al camp, desertant de les seves obligacions.
Si els evergetes romans rivalitzaven per obtenir un reconeixement públic i de 
prestigi per part dels seus conciutadans en aquest món, ara, amb el cristianisme, 
es convertien en benefactors de l’Església per a guanyar-se el cel. 
Peter Brown veu un canvi de mentalitat en referència a Mt 19,21, en l’episodi 
del jove ric, quan Jesús li demana que vengui tots els seus béns i que els doni al 
pobres per a obtenir un «tresor al cel», des d’un evergetisme filantròpic antic, 
al qual solament tenien accés els rics, cap a un concepte de les donacions practi-
cades per tots el fidels —fossin rics o no tan rics— en forma d’almoina.1 Aquesta 
noció, que ja existia en el món jueu, va impregnar de tal manera l’Imperi Romà 
en la seva cristianització que va capgirar el concepte d’evergetisme.
L’enriquiment de l’Església es va produir d’aquesta manera, mitjançant les 
aportacions de tots el fidels, ja fossin unes grans sumes o unes petites aporta-
cions. Les donacions suposaven un camí devers el cel; es caracteritzen per la seva 
manca de reciprocitat i es fan com a acció de gràcies o expiació dels propis pecats. 
1.  Cf. Peter BROWN, «“Treasure in heaven”. The implications of an image», Cristianesimo nella 
storia. Ricerche storiche, esegetiche e teologiche 332 (2012) 377-396.
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Resulta molt interessant en aquest sentit, com assenyala P. Brown, l’estudi de 
l’epigrafia de les basíliques cristianes a partir de mitjan segle IV. Els benefactors 
deixen el seu nom inscrit per tal d’aconseguir pregàries per a la salvació de la seva 
ànima. Així trobem una gran diversitat social, per exemple, en el mosaics de les 
basíliques del segle IV, del nord d’Itàlia (basíliques d’Aquileia, Verona, Vicenzo, 
Poreč), que van ser sufragats per la contribució dels diferents fidels laics. Els 
noms dels mecenes apareixen en columnes, en altars, en les pintures dels murs o 
en els paviments de les basíliques, i ja no en els pedestals de les estàtues del fòrum 
per a fer-se un bon nom en aquest món, sinó per a tenir «tresors en el cel».2
En definitiva, Brown aposta per revalorar la importància de la petita noblesa 
de Roma i de les províncies, que varen exercir un paper fonamental en el patroci-
ni i en la construcció de les esglésies, més que no pas les classes senatorials. 
Aquest benefactors comencen a escalar els llocs de poder dintre l’Església, i és 
així, en qualitat de preclars membres de l’aristocràcia, com esdevenen bisbes, 
sovint per aclamació del poble de Déu, com en el cas de sant Agustí o del mateix 
Paulí de Nola.
Pel que fa al polèmic títol del llibre «Pel forat d’una agulla» i el progressiu 
enriquiment de l’Església, Peter Brown indica que aquestes paraules perden el seu 
significat a força i a mesura que els rics hi entren a formar part en el segles IV i V. 
Però lo paradoxa ja hi era latent fins i tot en aquella mateixa època. L’autor abor-
da la polèmica que genera l’ús de la riquesa en l’Església entre els escriptors de 
finals del segle IV, com sant Jeroni o Priscil·lià —defensors de la renúncia total 
dels béns— i els qui concebien que la riquesa també oferia la possibilitat de servir 
el Regne de Déu a través de les almoines i l’atenció dels pobres en la comunitat 
local. La crisi del segle V, política i econòmica, hauria posat fi, per necessitat, a la 
controvèrsia, ja que l’Església concentrava la riquesa i exercia el patronatge 
(patronus) sobre la societat. El col·lapse de les antigues aristocràtiques deixava 
l’Església en una posició única. Molts bisbes van fer-se amos de les ciutats i van 
convertir-se en grans constructors de santuaris sumptuosos. El patrimoni ecle-
siàstic es va veure incrementat a partir de les donacions de tots els fidels, no úni-
cament dels més rics, que buscaven «tresors en el cel» a canvi de deixar les seves 
riqueses a l’Església. 
Cristina Godoy Fernández
2.  Sobre aquest particular resulta molt interessant l’obra de P. CAILLET, L’évergétisme monumen-
tal chrétien en Italie et à ses marges d’après les pavements de mosaïque (IVè-VIIè siècles) (Collec-
tion de l’École Française de Rome 175), Roma 1993. Més recentment: A. M. YASIN, Saints and 
church spaces in Late Antique Mediterranean. Architecture, cult and community, Cambridge: 
University Press 2009.
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Joan FUGUET – Carme PLAZA, Els templers, guerrers de Déu. Entre Orient i 
Occident (Col·lecció Bofarull 19), Barcelona: Rafael Dalmau, editor 2012, 
302 pp. [+ 32 pp. no numerades de fotografies].
Joan Fuguet i Carme Plaza són dos reconeguts especialistes en l’estudi de l’Orde 
del Temple. Han escrit conjuntament o per separat nombroses obres d’investiga-
ció sobre aquest Orde, i ara, amb motiu del 700 aniversari de la sentència del 
concili de Viena del Delfinat (1312), ens ofereixen aquesta obra de síntesi per tal 
de «posar al dia la història de l’Orde a partir de la gran quantitat de noves publi-
cacions que han vist la llum els darrers anys» (p. 5). Entre aquestes recents i no 
tan recents publicacions, destaquen les signades per Joaquim Miret i Sans, Alan 
Forey, M. Louise Bulst-Thiele, Nicole Bériou i Philippe Josserand, entre altres. Els 
autors, doncs, estudien el Temple «com un element integrat dins l’esdevenir his-
tòric en què es desenvolupà» (p. 6). El context econòmic, polític, religiós, cultural 
ajuda a comprendre millor la significació del Temple. Fuguet i Plaza s’acosten a 
l’Orde a través de la seves manifestacions concretes: l’arquitectura, l’art, la vida 
quotidiana, la llengua.
El llibre s’estructura en una Introducció (pp. 5-8), dotze capítols (pp. 9-239), 
unes Conclusions (pp. 241-245), cinc apèndixs (pp. 247-255), la Bibliografia 
(pp. 257-274), l’Índex de noms (pp. 275-295) i, finalment, el Sumari (pp. 297-301). 
Nombrosos plànols, mapes, dibuixos i sobretot les fotografies d’edificis i objectes 
artístics (16 pàgines no numerades entre les pp. 64 i 65 i 16 més entre les pp. 240-
241) enriqueixen el llibre. Però anem a pams. Després d’unes pàgines introductò-
ries destinades a fixar els objectius de l’estudi i exposar la metodologia i els pre-
cedents, el lector es troba amb un primer capítol, intitulat Les croades i els ordes 
militars (pp. 9-27), que tracta del context històric del naixement de l’Orde del 
Temple: les diverses croades (segles XI-XIII), els ordes militars universals (de l’Hos-
pital, del Sant Sepulcre) i els ordes militars «territorials» (Teutònics, de Sant To-
màs d’Acre o, a la Península Ibèrica, els de Calatrava, Alcántara, o el de Sant Jordi 
d’Alfama a casa nostra, per posar alguns exemples). El segon capítol, L’Orde del 
Temple (pp. 29-46), explica l’origen del Temple a Jerusalem, entorn del Sant Sepul-
cre, en els primers anys del segle XII, amb la missió de protegir els pelegrins que 
arribaven a Terra Santa. L’any 1120 el Temple fou reconegut oficialment en el 
Concili de Nablus, i el 1129 fou aprovada la regla, inspirada per sant Bernat, en 
el concili de Troyes (França). Sant Bernat, a instàncies del primer mestre de l’Or-
de, Hug de Payens, va redactar el De laude novae militiae. Des d’aquest moment el 
nou orde es difongué ràpidament i anà aconseguint privilegis: dependre directa-
ment de l’autoritat del Papa, tenir capellans propis, exempció de pagar els delmes, 
poder de fer col·lectes i demanar almoines (Innocenci III, 1139); permís per a 
celebrar missa una vegada a l’any en llocs no autoritzats (1143) o tenir cementiris 
(1198). En aquest segon capítol els autors presenten la regla (i particularment la 
Regla catalana) i l’organització jeràrquica: els frares (capellans, cavallers, ser-
gents) i les diverses formes d’associació. El següent capítol, Religiosos (pp. 47-60), 
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exposa la dimensió estrictament religiosa del Temple: descriu les capelles, la litúr-
gia, la devoció als sants (especialment a sant Jordi) i a la Mare de Déu, el culte a 
les relíquies i la iconografia i la simbologia religiosa. El capítol quart, Senyors de 
la guerra (pp. 61-74), analitza la dimensió militar de l’Orde: l’armadura, l’arnès, les 
operacions estratègiques, els ginys de guerra, les armes. El capítol El Temple a la 
Corona d’Aragó. La formació de les comandes (pp. 75-111), descriu la progressiva 
presència del Temple per terres catalanes. Des del moment en què Ramon 
Berenguer féu donació del castell de Granyena (1130) i de Barberà (1131-1133), 
les comandes a Catalunya, València i Mallorca s’aniran multiplicant. Un capítol, 
Formació i explotació del patrimoni (pp. 113-134), és dedicat als aspectes econò-
mics: les donacions, adquisicions i explotació de terres, les activitats agrícoles i 
ramaderes, el comerç i els negocis financers i urbanístics. El capítol setè, La vida 
i la mort a les comandes (pp. 135-151), descriu la vida quotidiana, les hores d’ora-
ció, les cerimònies principals (admissió a l’Orde, rituals funeraris), la biblioteca i 
la formació dels frares templers. El capítol següent, Arquitectura dels Templers o 
arquitectura templera? (pp. 153-182), analitza la tipologia dels edificis, els castells, 
les fortaleses, els palaus urbans, les comandes rurals, les esglésies parroquials, i 
acaba amb la pregunta de si existeix una «arquitectura templera». Els autors hi 
responen de la manera següent (p. 180): «Cal distingir entre “arquitectura dels 
templers” i “arquitectura templera”. El primer terme es refereix als edificis que 
foren construïts totalment o parcial pels frares del Temple, mentre que el segon 
pressuposa una manera de construir pròpia i específica de l’Orde. La realitat 
s’atansa més al primer concepte, ja que parlar d’arquitectura templera en el 
mateix sentit en què es parla, per exemple, d’arquitectura cistercenca o francisca-
na, seria atribuir-li unes característiques particulars que no posseeix. En els estu-
dis fets sobre arquitectura i art del Temple no s’hi han pogut trobar uns criteris 
conceptuals i formals que permetin d’emetre un qualificatiu genèric; els únics 
trets que es podrien atribuir a l’arquitectura dels templers són el seu caràcter 
eminentment pràctic, adaptat a les necessitats de l’Orde, i la seva integració dins 
la tradició arquitectònica del país en què es manifesta» (p. 180). El capítol novè, 
Art, escultura i pintura (pp. 183-192), és dedicat específicament a l’escultura orna-
mental, als grafits, a la pintura mural, a la pintura sobre taula. El capítol següent, 
La fi del temple (pp. 193-213), tracta dels darrers anys dels Templers: el context 
d’enfrontament entre el rei de França i el Papa, les repercussions de la caiguda de 
Sant Joan d’Acre, la butlla de suspensió del Temple (Vox in excelso, del 22 de març 
de 1312), les acusacions de corrupció, el debat entorn la seva culpabilitat. El capí-
tol onzè, L’herència dels templers en la llengua i la literatura (pp. 215-224), resse-
gueix la pervivència de vocabulari típicament templer en la toponímia (Temple, 
cavalleria, mesó/masó...) i la presència de temàtica templera en la literatura de 
l’època (trobadors, grans cròniques) i posterior (novel·la històrica). Finalment, el 
darrer capítol Símbols i mites (pp. 225-239), a cavall de la història i de la mitogra-
fia, analitza alguns tòpics: capelles de planta circular, construccions fantàstiques 
d’edificis, tresors, coneixements secrets, rituals màgics. «La seva herència», 
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remarquen els autors, «no s’ha de buscar en llegendes ni en interpretacions esotè-
riques sinó en els seus monuments, en la seva abundant documentació i en la 
toponímia, que encara ens els recorda» (p. 245).
Els cinc apèndixs contenen l’arbre genealògic dels sobirans de Catalunya i 
Aragó (p. 249), la llista dels Grans Mestres de l’Orde (p. 250), els mestres de 
la Província Catalano-aragonesa (p. 251), els lloctinents del mestre provincial 
(pp. 252-253), les comandes i dependències (sots-comandes) de Catalunya, 
Mallorca, València, Aragó i Navarra (pp. 254-255).
En resum, una magnífica síntesi sobre els Templers, rigorosa, molt ben docu-
mentada, amb abundant bibliografia, però, clara i llegívola. Les 32 pàgines de 
fotografies (de Joan Fuguet), de gran bellesa artística, molt ben escollides, confe-
reixen al llibre un indubtable valor afegit. En el decurs de les pàgines del llibre els 
autors saben presentar aquella «nova forma d’espiritualitat», molt pròpia i típica 
d’unes circumstàncies històriques irrepetibles, amb els «elements contradictoris» 
que contenia i que al cap i a la fi van dur aquest Orde a la seva supressió, després, 
això sí, d’un segle d’expansió. La creu i l’espasa no combinen bé. 
És, doncs, un llibre molt recomanable per a tots aquells que volen endinsar-se, 
amb informacions de primera mà, i deixant de banda els prejudicis típics i tòpics, 
en l’espès bosc de la història d’aquest Ordre que tan arrelà a casa nostra. Per molts 
anys!
Jaume Mensa i Valls
El Eucologio Barberini Gr. 336, Introducció i traducció J. Urdeix (Cuadernos 
Phase 215), Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica 2013.
En els anys 1950-1960, a les nostres terres, els qui s’interessaven per a formar-se 
en la coneixença de les litúrgies cristianes amb l’estudi directe de les més antigues 
fonts occidentals i orientals es trobaven amb l’impàs de no poder-hi accedir. Calia 
anar a les edicions crítiques de finals del segle XIX i principis del segle XX, obres 
pràcticament absents de les nostres biblioteques civils i eclesiàstiques, excepte la 
gran biblioteca monàstica de l’Abadia de Montserrat, que des del temps que fou 
dirigida pel pare Antoni Tobella, en els anys vint, assolí posar-se al dia en les cièn-
cies eclesiàstiques. Les dificultats començaren a reduir-se quan en la dècada dels 
seixanta-setanta, gràcies als avenços tipogràfics, aparegueren les nombroses edi-
cions facsímils que posaren a mans dels investigadors molts d’aquests textos, amb 
preus força raonables. Paral·lelament, l’Institut Superior de Litúrgia de la Facul-
tat de Teologia de Catalunya iniciava la publicació dels quaderns «Testimonis 
Litúrgics» amb l’edició al català de l’avui tan discutida Tradició Apostòlica d’Hipòlit 
de Roma, l’any 1972, per l’antiquíssima i venerable Didaché i altres textos. El seu 
objectiu era posar a l’abast dels estudiants de la Facultat de Teologia, en versió 
catalana i amb breus comentaris, tots aquests textos, en un moment en què els 
RECENSIONS
RCatT 39/1 (2014) 387-428
398
seglars matriculats augmentaven. L’empresa ha estat continuada pels «Cuadernos 
Phase» del Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona, que ja ha publicat molts 
d’aquests textos, en versió castellana, i que amb la publicació de l’Eucologi Bar-
berini ja ha assolit el número 215, junt amb altres textos i estudis que fan referèn-
cia a la litúrgia. Entre ells, cal destacar l’Ordo Romanus XI, que és el primer testi-
moni íntegre dels ritus baptismals romans (núm. 65), les esmentades Didaché i 
Tradició Apostòlica (núm. 75), la Didascàlia dels Apòstols (núm. 132), l’Eucologi de 
Serapió de Thmuis (núm. 135), la Divina Litúrgia que conté les anàfores eucarísti-
ques de sant Joan Crisòstom i de sant Basili de Cesarea (núm. 150), una antologia 
de textos de l’Ordo Romanus I, on es descriu detalladament la missa celebrada 
pels papes en les basíliques romanes (núm. 201), i el Testament de Nostre Senyor 
Jesucrist (núm. 164), entre altres. L’últim volum és l’esmentat Eucologi Barberini 
Gr. 336 de la Biblioteca Vaticana. És el text més important i bàsic per a la conei-
xença de l’actual litúrgia bizantina. Sembla ser de la segona meitat del segle VIII, i 
la recopilació dels seus textos litúrgics pot haver estat feta en temps del patriarca 
Germà I de Constantinoble, mort l’any 733. S’inicia amb les Litúrgies de sant 
Basili i de sant Joan Crisòstom, i la Litúrgia de Presantificats per a les fèries sense 
celebració eucarística. Continua amb els textos de la Litúrgia de les Hores, amb 
les Vespres, l’Hora de Mitjanit, Les Matines, Prima, Terça, Sexta i Nona. Després 
segueixen els ritus de la iniciació cristiana, amb l’extensa benedicció de l’aigua 
baptismal, seguida del ritu de la santificació de l’aigua en la festa de l’Epifania, les 
Vigílies, la consagració del Crisma, la reconciliació dels heretges, la dedicació 
d’esglésies i d’altars, l’ordenació del bisbe, del prevere, del diaca i de la diaconessa, 
del sotsdiaca, del lector, dels cantors i del cap d’una congregació monàstica. 
Acaba amb els ritus matrimonials, les oracions pels malalts, pels penitents i l’ora-
ció d’enterrament. Sembla que el manuscrit, en el segle XIV, ja era a Florència en 
la Biblioteca del Convent de Sant Marc. Havia pertangut a l’humanista Niccolo 
Niccoli, que el llegà a l’esmentada biblioteca. En el segle XVII passà a la Biblioteca 
Berberiana de Roma, d’on prengué el nom, i finalment l’any 1902 s’integrà a la 
Biblioteca Vaticana. Al final de la introducció, Josep Urdeix diu que presenta el 
text en llengua castellana com si fos un reclam a fi que els interessats en la conei-
xença de la litúrgia bizantina el puguin tenir fàcilment a la mà i els serveixi per 
després introduir-se en l’àmbit dels estudis científics. Certament que la seva lectu-
ra conduirà tothom a admirar la bellesa dels textos bizantins i també a aprofundir 
el seu contingut teològic de vegades més ample que el dels nostres textos litúrgics 
romans. Crec que l’autor ha aconseguit els seus objectius i que mereix l’agraïment 
de tots els amants de la litúrgia.
Miquels dels Sants Gros i Pujol
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Pedro Alonso DE BURGOS, De la misericordia de Dios, de la Inmortalidad del 
alma y vida y alabanzas de la Virgen María. Edición, versión y notas de 
Ernesto Zaragoza Pascual (Scripta et Documenta, 97), Barcelona: Publi-
cacions de l’Abadia de Montserrat 2013, 307 pp.
Vet ací la traducció al castellà, precedida d’un estudi previ i amb ajustades anota-
cions crítiques, de tres obres d’espiritualitat monàstica escrites en llatí per un dels 
més il·lustres ermitans de Montserrat, el venerable Pedro Alonso de Burgos. 
Aquest religiós havia nascut a la llar d’una família burgalesa de notable posició 
social vers l’any 1500 en una de les illes de la Zelanda holandesa (Països Baixos), 
i es formà teològicament en la prestigiosa Universitat de Lovaina. Després d’un 
temps al servei de l’emperador Carles V com a cortesà, féu de preceptor dels fills 
del duc de Béjar i, ran d’una visita que l’any 1535 efectuà al monestir de Montserrat, 
Pedro Alonso de Burgos hi sol·licità l’ingrés. A Montserrat ja feia més de quaranta 
anys que s’hi havia establert la reforma observant de la Congregació de Valla-
dolid. 
Després de professar (ca. febrer de 1537), Pedro Alonso de Burgos s’afegí, vers 
l’any 1544, al grup de d’ermitans, vivint una intensa experiència de vida contem-
plativa en l’ermita dedicada a sant Onofre al llarg de vint-i-set anys, fins a la seva 
mort, esdevinguda l’any 1572. Home molt mortificat, gaudí entre els seus contem-
poranis d’una notable fama de pietat i de fonda espiritualitat. Escriví obres espi-
rituals i ascètiques en llatí i en castellà, algunes suggerides per fra Benet de Tocco 
—futur bisbe, que al llarg dels anys 1564-1572, implantà la reforma tridentina a 
la diòcesi de Vic— i que justament llavors ocupava la veïna ermita de Sant Joan. 
Fra Pedro Alonso de Burgos rebé diverses vegades la visita del rei Felip II a l’er-
mita de Sant Onofre (octubre de 1548, agost de 1551 i febrer de 1564) ja que, tal 
com escriví Pere Serra i Postius, a Felip II li era plaent «de hablar con este antiguo 
servidor de su padre, ahora ermitaño, y en ello mostrara nucha complacencia y 
que se encomendase a sus oraciones» (p. 15).
En la present edició d’aquests opuscles d’espiritualitat, el reconegut historia-
dor de la vida monàstica hispana, el reverend doctor Ernest Zaragoza, ens ofereix 
un estudi i la versió al castellà d’aquestes tres obres de caràcter ascètic: Librito de 
la Misericordia de Dios (vegeu les pàgines 45-132: Libellus de Miseriordia Dei, 
estampat a Barcelona l’any 1561); Diálogos de la Inmortalidad del alma (vegeu les 
pàgines 145-202: Dialogi de Immortalitate Animae, imprès a Barcelona l’any 1561) 
i el tractadet de mariologia Vida y alabanzas de la Virgen María (vegeu les pàgines 
212-299: De vita et laudibus Mariae Virginis Libellus, publicat a Barcelona en el 
llunyà 1562). 
El monjo benedictí Pedro Alonso de Burgos al llarg dels seus escrits es carac-
teritzà per la seva simplicitat i per la seva claredat expositiva, defugint les especu-
lacions abstractes i sense distincions subtils d’escola, maldant sempre per mante-
nir-se en un nivell didàctic i assequible a tothom. Aquest ermità de Montserrat es 
proposà, senzillament, tal com ho rebla el Dr. Zaragoza: «Animar a los simples a 
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la perfección de la vida cristiana» (p. 23), puix que Pedro Alonso de Burgos volgué 
oferir als seus contemporanis una magnífica síntesi entre tradició i modernitat en 
el camp de la patrística (Agustí i Gregori el Gran, principalment), de la teologia 
(Pere Llombard, Tomàs d’Aquino i Ricard de Sant Víctor) i de l’espiritualitat (Joan 
Clímac, Joan Cassià, Bernat de Claravall i Dionís el Cartoixà), filtrada a través 
d’autors més contemporanis (com l’abat montserratí Garcias de Cisneros i el fra-
menor Francisco de Osuna) i, sobretot, tamisat pel sedàs de la pròpia experiència 
de Pedro Alonso de Burgos.
En el volum que hem ressenyat hi trobem la relació de fonts i també una biblio-
grafia selecta (cf., pp. 27-29). Felicitem el Dr. Ernest Zaragoza per aquesta signi-
ficativa aportació a l’estudi de la historia de l’espiritualitat a Occident.
Valentí Serra de Manresa 
Alexander HOROWSKI, Repertorium sermonum latinorum medii aevi ad laudem 
sancti Francisci Assisiensis (Subsidia scientifica franciscalia 13), Roma: 
Istituto Storico dei Cappuccini 2013, XXIV + 287 pp. 
Amb l’edició d’aquest repertori, integrat per 1.049 sermons redactats en llengua 
llatina i predicats en honor de sant Francesc d’Assís († 1226), l’actual president de 
l’Istituto Storico dei Cappuccini, Fra Alexander Horowski, completa i amplia cro-
nològicament aquell primer Repertorium sermonum que publicà l’any 1982 el 
reconegut franciscanista Jacques Guy Bougerol († 1997), i que aportava els ser-
mons pronunciats des de la canonització de Francesc d’Assís (1228) fins a l’any 
1350. Amb la publicació d’aquest nou repertori, Alexander Horowski fa arribar la 
seva recopilació fins als primers anys del segle XVI, entorn a l’any 1517, quan es 
consumà la divisió de l’Orde de Framenors.
L’autor d’aquest repertori, a més de l’íncipit de cada homilia, ens indica si el 
sermó fou predicat en ocasió de la solemnitat del sant (4 d’octubre), en la festa de 
l’estigmatització (17 de setembre) o bé en ocasió de l’aniversari del trasllat de les 
relíquies de sant Francesc a la cripta del Sacro Convento (24 de maig). Quan l’au-
tor del sermó és identificat Horowski hi afegeix algunes dades bibliogràfiques i 
també indica si el text ha estat editat, ja que bona part dels sermons els trobem 
estampats en edicions incunables i del segle XVI. Tanmateix, alguns dels sermons 
del repertori són inèdits i formen part de la col·lecció de manuscrits de la Biblio-
teca Apostòlica Vaticana i de la Biblioteca del Sacro Convento, a la ciutat d’Assís 
i, també, en altres biblioteques especialitzades, principalment de Roma (Bibliote-
ca Angelica), Florència (Biblioteca Riccardiana), Pàdua, Venècia (Biblioteca Mar-
ciana), Milà, Nàpols, París (Biblioteca Nacional), Berlín, Brussel·les, Innsbruck, 
Colònia, Munic, Toledo (Biblioteca Capitular), València (Biblioteca Catedralícia), 
Tortosa, Palma de Mallorca i Barcelona (Arxiu de la Corona de Aragó, Ms 209 i 
Ms 226, procedents del cèlebre monestir de Ripoll), entre altres. S’ha de remarcar 
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que alguns dels sermons predicats en l’aniversari del translació de les relíquies de 
sant Francesc també foren emprats per a la festa del trasllat de les relíquies 
de sant Martí de Tours i de sant Domènec de Guzman (vegeu el sermó núm. 86, 
Ante translationem, que predicà el framenor Giovanni di Castello per la translació 
de sant Francesc i de sant Domènec; o bé el núm. 91, que fou predicat també per 
la translació de les relíquies de sant Martí).
El repertori conté uns índex modèlics amb les citacions dels textos de la Sagra-
da Escriptura, junt amb una relació completa dels còdexs i manuscrits, la llista 
d’autors citats i, sobretot, el valuós índex de llocs on foren predicats els sermons 
i, finalment, hi trobem una relació alfabètica dels predicadors autors dels ser-
mons (cf. pp. 255-286), dels quals volem destacar Bonaventura de Bagnoregio 
(sant Bonaventura), Mateu d’Acquasparta, Joan de la Rochelle, sant Jaume de 
Marchia, sant Bernardí de Sena i sant Joan de Capestrano (de l’Orde dels Menors); 
sant Vicenç Ferrer i Jaume de Voràgine (o de Varazze), de l’Orde de Predicadors, 
entre altres cèlebres predicadors de l’Europa medieval, convertint aquest nou 
Repertorium sermonum ad laudem sancti Francisci en un valuós instrument de 
treball per als investigadors de la història de la predicació, del franciscanisme i 
de la hagiografia per l’enorme quantitat de dades i notícies que ens aporta. 
Valentí Serra de Manresa
Simeón Czeslaw STACHERA, Franciscanos y Sultanes en Marruecos. Rela-
ciones entre el poder (al.sultan) y la obra religiosa y humanitaria de los 
Frailes Menores (Biblioteca Teológica Granadina 41), Granada: Facultad 
de Teología 2013, 285 pp.
L’intent de relació germanívola i pacífica entre franciscanisme i islam fou comen-
çada pel mateix sant Francesc d’Assís. La primera presència (o missió) dels frame-
nors al Marroc fou acordada pel Capítol General de 1219. Acabades les sessions 
capitulars, mentre Francesc d’Assís s’embarcava vers l’Orient (on el 1219 s’entre-
vistà amb el soldà Malik-al-Kamil, a Damieta), Vital de Narni (acompanyat de fra 
Berard i altres companys, que serien els protomàrtirs de l’Orde dels Menors) sor-
tiren amb destinació a Sevilla. Després d’emmalaltir fra Vital, aquest grup de 
frares, de grans ideals martirials, foren conduïts des de Sevilla al Marroc, on el 16 
de gener de 1220 foren torturats i sentenciats a mort per ordre del soldà Yusef-el-
Mostantir. Poc després, l’any 1227, fra Daniel i els seus companys sofrien un mar-
tiri semblant a la ciutat de Ceuta, on havien estat enviats per disposició de fra 
Elies, encara en vida de sant Francesc. Cinc anys després, en el 1232, un grup de 
cinc framenors sofria martiri a Marrakech, capital de l’imperi marroquí. 
Mentre es produïen aquests intents missioners, la Santa Seu mirava d’establir 
(restaurar) la jerarquia al nord d’Àfrica; a l’any 1225 nomenà un dominic bisbe de 
Marroc, però no arribà a prendre-hi possessió. Fou l’any 1233 que hi prendria 
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possessió com a bisbe de Fez fra Àngel, de l’Orde dels Framenors. S’ha de remar-
car, però, que els frares que eren destinats al Marroc hagueren de limitar la seva 
acció pastoral entre els captius cristians i entre els comerciants i soldats de la 
milícia cristiana, presents en aquells territoris fins a finals del segle XIV. Al llarg 
del segle anterior, gràcies al testimoniatge de sant Francesc, de sant Domènec i de 
sant Joan de Mata (i una mica més tard de sant Pere Nolasc), l’Església havia 
començat a recuperar la seva tradició missionera, consistent a escampar la joiosa 
doctrina de l’Evangeli (l’Evangelii gaudium, per dir-ho amb paraules del papa 
Francesc) amb el poder de la paraula i amb el testimoni de la vida, rebutjant la 
força de les armes a l’estil dels croats medievals.
Aquest és, a grans trets, el marc històric inicial on cal situar la magnífica tesi 
doctoral del P. Stachera, teòleg franciscà expert en relacions interreligioses, que 
fou presentada el 25 de gener del 2013 en la Facultat de Teologia de Granada. 
Aquesta tesi investiga, justament, les relacions entre el poder musulmà i la presèn-
cia humil i humanitària dels framenors en aquells territoris, a través de l’edició, 
versió i estudi dels decrets (firmans o dahires) que els soldans del Marroc (espe-
cialment durant els segles XVII i XVIII) atorgaren als framenors que sojornaven en 
aquells territoris (cf. pp. 97-133). 
La documentació editada i analitzada —conservada en l’arxiu de l’arxidiòcesi 
de Tànger— ofereix unes dades inèdites de gran valor i utilitat per a poder assolir 
una millor coneixença de la història de l’activitat dels framenors al Marroc, on des 
del temps de sant Francesc d’Assís han mantingut una presència humil i discreta, 
feta de testimoniatge evangèlic en un ambient totalment musulmà. El primer dels 
textos aportats per Stachera data del setembre de l’any 1637, i el signà el soldà 
Muhamaad X en ocasió de la instauració de nous establiments missionals al 
Magreb; el darrer document editat i analitzat en aquesta tesi de doctoral és del 5 
de març de 1794, i fou signat per Solaiman II, poc temps abans de ser abolit l’es-
clavatge en l’imperi marroquí. Tots els textos són redactats en àrab, dels quals 
s’ofereix una acurada versió al castellà que ja havia preparat a principis del 
segle XX el vicari apostòlic de Marroc, Francisco M. Cervera († Tànger, 1926; vegeu 
la Colección de los Dahires imperiales de los sultanes de Marruecos a favor de los 
Misioneros Franciscanos Españoles, desde 1637 hasta 1794).
La lectura de la documentació aportada per aquesta tesi ajuda a veure com els 
soldans (especialment els de la dinastia alauita) reconeixien i valoraven el minis-
teri caritatiu exercit pels religiosos franciscans. Alhora, els documents analitzats 
posen de manifest com la trobada amb l’islam efectuada des de la condició i voca-
ció franciscana —la minoritat— pot esdevenir una oportunitat per a viure l’alteri-
tat, no pas com a adversi sinó com a diversi. Aquesta rica documentació ofereix, 
complementàriament, dades d’enorme interès per a l’estudi de la vida quotidiana 
dels captius en les presons musulmanes (cf. pp. 157-169), i sobretot per a l’estudi 
del procés de la restauració de la presència franciscana al Magrib (entorn de 
1630), i principalment és útil per a l’estudi de l’estructuració de la Prefectura 
Apostòlica del Marroc (cf. pp. 79-88), entitat eclesial vinculada als franciscans de 
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la «Provincia de San Diego de Andalucía» que, gràcies als signants atorgats pels 
soldans, aquests frares gaudiren de llibertat de moviments en els territoris del 
Magrib (cf. pp. 142-143).
Aquesta tesi, més enllà de les seves aportacions a la Historia Missionum, és 
alhora una significativa aportació a la teologia de la missió, car és una monogra-
fia de notable interès per als estudiosos dels reptes del diàleg interreligiós, que és 
presentat per l’autor com una proposta de diàleg d’intercanvi teològic per a l’Es-
glésia contemporània que es vol situar d’una manera viable en les fronteres de 
l’encontre (cf. pp. 197-231).
L’obra conté una selecció d’il·lustracions molt adients, i ofereix una bibliogra-
fia selecta sobre el tema (cf. pp. 247-257). Tanmateix, en una publicació d’aques-
tes característiques, hi trobem a faltar no sols un índex de noms sinó, sobretot, 
de llocs. Una cordial felicitació al P. Stachera des de la Facultat de Teologia de 
Catalunya que, en el seu pla d’estudis, preveu seminaris d’especialització sobre la 
figura de Jesús en l’islam i en les principals religions i, també, es vol situar a través 
del diàleg teològic en les fronteres de l’encontre.
Valentí Serra de Manresa
L. MARTÍNEZ SISTACH, Cristians en la societat del diàleg i de la convivència, 
Roma – Madrid 2013, 255 pp. 
L’arquebisbe de Barcelona i cardenal de l’Església romana, Mons. Lluís Martínez 
Sistach, s’ha destacat per ser un canonista sempre en actiu, ja que, malgrat les 
moltes responsabilitats pastorals que l’Església li ha encomanat, mai no ha deixat 
de trobar temps per a la reflexió jurídica més enllà de la lògica aplicació dels seus 
coneixements al govern quotidià. Així, adesiara s’ha anat distingint amb publica-
cions d’articles, de conferències o fins i tot monografies… sense comptar les obres 
no estrictament canòniques.
En aquesta ocasió l’autor ha volgut recollir i donar a la impremta, com ell 
mateix explica en la introducció, diverses ponències i intervencions presentades 
en congressos i jornades des de 1986, sobre una temàtica comuna: la presència de 
l’Església i dels cristians en la societat actual. L’extensió del volum —malgrat les 
inevitables repeticions en tractar d’una temàtica única— ja és una primera indi-
cació de l’atenció que l’autor ha mantingut sobre la sempre interessant problemà-
tica de la presència jurídica de l’Església. Igual valoració positiva en fa el cardenal 
Tarsicio Bertone, antic Secretaria d’Estat, que ha tingut la cortesia de prologar el 
llibre, que s’ofereix en doble edició paral·lela, en castellà (la llengua d’origen habi-
tual de la majoria de treballs) i català.
Com no pot ser altrament, l’autor sempre és honest a presentar-se en plena 
sintonia amb la doctrina de l’Església sobre la seva presència en el món, però 
alhora no defuig indicar línies d’actuació que permetin d’anar ajustant i adaptant 
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tant els ideals cristians com les necessitats de l’Església a les circumstàncies reals 
i concretes de cada moment i lloc. El bon jurista no pot ignorar, i no ho fa l’autor, 
que també el Dret és una ciència humana adaptable, i que l’exigència de justícia 
que l’Església demanda no va mai separada de l’equitat (iustitia dulcore miserico-
diae temperata) ni pot caure en el fonamentalisme jurídic (summum ius, summa 
iniuria).
L’esmentada fidelitat del Dr. Martínez Sistach envers l’Església no fa d’aquest 
un autor servil o que es limiti simplement a repetir la doctrina catòlica: en el seu 
treball s’esforça per dialogar, i així cita professors universitaris (especialment de 
les escoles espanyola i italiana) no sempre afins a les pretensions catòliques. Tan-
mateix, hem advertit que, en aquest sentit, no deixa de notar-se quan l’autor ha 
volgut preparar una ponència amb tot el rigor científic, o quan arquebisbe i car-
denal d’una Església particular significativa i complexa ha d’oferir el seu pensa-
ment sense necessitat d’aquell altre rigor. En altres paraules, el volum uneix 
ponències i discursos de diferent naturalesa, uns de caire més científic i exigent, 
uns altres més divulgatius. Però el llibre no decebrà ningú: és un recull que, mal-
grat aquella diversa naturalesa del contingut, sempre manté un nivell expositiu i 
narratiu excel·lent.
El volum conté títols tan suggestius com els següents: 1. La presència pública 
de l’Església en la societat; 2. Principis informadors de les relacions Església-
Estat; 3. La civilització de la coexistència; 4. Conviure en un món plural; 5. Pre-
sència evangelitzadora dels cristians en una societat globalitzada i pluricultural; 
6. Viure la fe a la ciutat; 7. Ètica de la globalització; 8. L’Església present en el 
món; 9. El Concili Vaticà II i el diàleg amb els pobres; 10. Les Esglésies i les comu-
nitats religioses en la futura Constitució europea; 11. Convivència i immigració a 
Europa; 12. Europa: quina visió de futur?; 13. L’Eucaristia i el compromís dels 
laics en el món; 14. La santedat, vocació dels laics; i 15. La basílica de la Sagrada 
Família, icona de la nova evangelització.
És evident que, com a jurista, alguns temes m’han atret més que uns altres 
(especialment interessant fou l’estudi sobre la non nata Constitució europea), 
però tothom pot trobar aspectes que li interessin. Fins i tot l’autor es permet en 
alguns moments de deixar enrere la seva formació jurídica per a oferir pàgines 
sobre l’Eucaristia i els laics en el món (que indirectament mostra com tot en l’Es-
glésia deriva de la missió i la presència de Jesucrist, i també les formulacions 
canòniques), o sobre la vocació de santedat dels laics.
Al llibre, com hom pot deduir, no li cal gaire recomanació externa, perquè es 
fa interessant per ell mateix. Tal vegada hauríem pogut demanar a l’autor una 
informació que sí que hauria estat molt útil, i és que no ens aclareix quins 
d’aquests capítols eren inèdits o quins altres es veuen ara reeditats (indicant-hi 
l’edició original), i si els ha sotmès —els uns o els altres— a alguna revisió en oca-
sió de la publicació present.
Santiago Bueno Salinas
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Mons. Marek JĘDRASZEWSKI – D. Jan SŁOWIŃSKI (eds.), Quod iustum est et 
aequum. Scritti in onore del Cardinale Zenone Grocholewski per il cin-
quantesimo di sacerdozio, Pozna  2013, 615 pp.
Magnífico volumen, en todos los sentidos, el que la Archidiócesis de Poznań ha 
querido elaborar para honrar los 50 años de servicio sacerdotal del cardenal pola-
co Zenon Grocholewski, eminente canonista y actual Prefecto de la Congregación 
para la Educación Católica.
Como suele ser habitual en estas ocasiones, el volumen se abre con las diversas 
cartas de reconocimiento, encabezadas por la del papa Francisco, y la tabula gra-
tulatoria de todos los que han querido unirse al homenaje. La presentación de la 
figura del homenajeado va a cargo de Mons. Stanisław Gądecki, Arzobispo Metro-
politano de Poznań.
El libro recoge la laudatio que dedicó al homenajeado el Arzobispo de Łódź, 
Mons. Marek Jędraszewski, siguiendo la trayectoria familiar del niño nacido en el 
seno de una familia católica en Bródki el 11 de octubre de 1939, justo en los ini-
cios de la Segunda Guerra Mundial. Estudió en el Seminario de Poznań, fue vica-
rio parroquial en la misma ciudad, y en 1966 su arzobispo le envió a completar 
sus estudios de Derecho canónico a la Universidad Gregoriana en Roma. Desde 
entonces destacó por sus aptitudes jurídicas, que coincidieron en los años setenta 
con la preparación del nuevo Código de Derecho Canónico, a la que contribu-
yó con numerosas publicaciones. Después trabajó en el Supremo Tribunal de la 
Signatura Apostólica, llegando a prefecto del mismo en 1998.
En si mismo, el volumen de homenaje ha sido compuesto mediante la publica-
ción de 56 artículos de extensión moderada (entre 10 y 15 páginas, habitualmente), 
seguidos de un dosier fotográfico centrado en la carrera del cardenal al servicio de 
la Santa Sede (fotos con cada uno de los papas desde Pablo VI), en un volumen in 
folio ricamente presentado y publicado por la misma Archidiócesis de Poznań.
El contenido material del libro se ha dividido en tres partes, siguiendo los tres 
ejes principales del cardenal Grocholewski: su vida sacerdotal, su vocación jurídi-
ca, su trabajo al frente de la Congregación para la Educación Católica.
Primera, estudios en torno a la vida del cardenal Grocholewski, o bien a pro-
pósito de algunos aspectos de sus actividades eclesiales: se inicia con la mencio-
nada laudatio, prosigue con la descripción de la vida parroquial del joven sacer-
dote en Poznań y con la vida del seminario en la época en que allí estudió; 
artículos sobre el Estudio Rotal de Roma, sobre la sede histórica de Lucania (la 
sede titular del cardenal entre 1982 y 2001), el título cardenalicio de San Nicolás 
en Roma; análisis de la aportación del cardenal al Tribunal de la Signatura Apos-
tólica, etc. Esta Primera Parte ha de tener mayor interés para los connaturales y 
amigos del cardenal, o bien los que en el futuro deseen obtener ciertos detalles de 
su iter vital. 
La segunda parte se dedica a los estudios de Derecho canónico. A tales dedica-
mos un análisis más detallado.
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M. J. ARROBA CONDE, «Ricorso alla Segnatura contro il rifiuto del libello da 
parte del decano della Rota Romana per indubbia incompetenza ex can. 1400 par. 
2», trata de un caso procesal peculiar e interesante, en la línea de este conocido 
canonista, donde analiza cómo puede recurrirse contra un decreto de inadmisión 
de demanda ante la Rota Romana, y qué naturaleza jurídica corresponde al re-
curso.
P. J. BROWN, «Grocholewski for the Defense», aprovecha su aseveración inicial 
(«No existe un paladín más ardiente del derecho de defensa que el cardenal Gro-
cholewski»), para hacer un repaso de las intervenciones del homenajeado en ese 
aspecto crucial de todo ordenamiento jurídico racional y justo, y por ende en el 
Derecho canónico.
R. L. BURKE, «The Nullity of Marriage Process as the Search of Truth», en el 
que el autor, Cardenal Prefecto de la Signatura Apostólica, vuelve a dar muestras 
de sus conocimientos procesales desde una perspectiva interesante, pues —si-
guien do la doctrina pontificia desde Pío XII— analiza los motivos por los que un 
proceso matrimonial puede ser inválido y cómo ello debe siempre responder a la 
auténtica verdad del sacramento.
A. D. BUSSO, «El ambiente formativo del seminario mayor y los principales 
responsables», donde analiza la responsabilidad jurídico-pastoral hacia los semi-
naristas, del obispo diocesano, el rector del seminario y sus colaboradores, el 
director espiritual, etc., y la distinción entre fuero externo y fuero interno que 
debe siempre presidir sus decisiones.
F. DANEELS, «The Reduction of a Former Parish Church to Profane Use in the 
Light of the Recent Jurisprudence of the Apostolic Signatura», presenta un tema 
siempre delicado ante la sensibilidad de los fieles, como es la execración de una 
iglesia parroquial, y aporta datos poco conocidos sobre los criterios de la Signa-
tura Apostólica.
G. DZIERŻOŃ, «Abrogazione esteriore della legge ecclesiastica (can. 20-21 CIC)», 
estudia el tema de la cesación de la vigencia de las leyes canónicas por la llamada 
abrogación ab extrinseco, sistema más complejo que los habituales ordenamien-
tos civiles.
P. ERDŐ, «Osservazioni sul delitto nel cic vigente», aporta su opinión acerca de 
un aspecto del Código actual que siempre ha suscitado controversia, pues (a dife-
rencia del CIC 17) el CIC 83 optó por no ofrecer definición alguna de delito. Es 
seguramente uno de los artículos más elaborados de la presente publicación.
W. GÓRALSKI, «La vita e il ministero del sacerdote alla luce della lettera pasto-
rale del cardinale Aleksander Kalowski ai sacerdoti dell’arcidiocesi di Varsavia del 
12 aprile 1936», aporta luz a un momento histórico tan delicado para la Iglesia de 
Varsovia.
J. KRUKOWSKI, «I principi di base del funzionamento dell’amministrazione della 
Chiesa», aporta algunas observaciones sobre el procedimiento administrativo en 
la Iglesia, como el principio de legalidad, la protección de los fieles, o el uso de la 
discrecionalidad con sentido pastoral.
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J. LLOBELL, «Brevi cenni prodomici sull’“amministrativizzazione” del processo 
penale canonico», entra en un tema actual preocupante, como es la tendencia a 
tratar por vía administrativa los delitos canónicos, con el peligro de limitar así las 
garantías procesales del reo.
K. LÜDICKE, «Das kirchliche Strafrecht: Reformbedarf und Perspektiven», sigue 
en la línea de estudio del Derecho penal canónico, explicando la situación actual 
y las perspectivas de reforma, con sentido de Iglesia y de la necesidad de superar 
algunos de los problemas de origen del CIC 83.
G. MONTINI, «La personalità giudica delle Università Cattoliche. Alcune note 
canonistiche», rata un punto muy concreto, aportando la praxis de la Santa Sede 
ante uno de los puntos ambiguos del CIC 83.
B. NOWAKOWSKI, «L’indissolubilità del matrimonio e la possibilità della sua dis-
soluzione», ofrece un resumen de la aplicación canónica del principio evangélico 
de indisolubilidad conyugal.
N. SCHÖCH, «Die Fristen für den Rekurs gegen die Untätigkeit im CIC und im 
CCEO», estudia un tema técnico muy concreto, como es el recurso contra el 
decreto de inadmisión de una acción procesal.
H. SCHWENDENWEIN, «Fragen um das Verwaltungsverfahren in der neueren 
kirchlichen Rechtsentwicklung», aporta la visión de este anciano profesor austría-
co sobre los problemas del procedimiento administrativo, que en el CIC83 quedó 
a medio resolver.
H. STAWNIAK, «Nuove strutture gerarchiche dell’incardinazione di carattere 
personale», estudia la figura canónica de la incardinación de los clérigos ante los 
ordinariatos personales previstos en la constitución Anglicanorum cœtibus de 
Benedicto XVI.
L. ŚWITO, «Gli atti di amministrazione dei beni ecclesiastici», entra en la cues-
tión de la distinción codicial, tan ambigua, entre actos de administración ordina-
ria y extraordinaria, y ofrece así algunos criterios de utilidad práctica.
Las aportaciones de la segunda parte, en conclusión, destacan en general por 
haber escogido temas canónicos poco trillados, muchos de ellos de actualidad 
ante los problemas de la Iglesia en este momento. En consecuencia, debe recono-
cerse el mérito de los coordinadores del volumen, además del de cada uno de los 
autores.
La tercera parte toma como referente la labor del cardenal al frente de la Con-
gregación, y por ello se centra en la educación… aunque también contiene algún 
trabajo que se aleja del tema. Artículos bajo temas sugestivos: P. Capelle-Dumont, 
«Philosophie et théologie danas la formation académique»; A. Denaux, «The Place 
of Theology in the University, Church and Society»; J. E. González Magaña, «For-
mar a los formadores al sacerdocio. Un compromiso que nace del amor a la Igle-
sia»; J. J. Hennessy, «Academic Achievement in Catholic and Public Schools: 
Another Reason We Need Catholic Schools»; W. Mering, «I seminaristi: alcune 
osservazioni per aprire un dibattito serio»; J. Sadlak, «The University and its Place 
in Shaping Visions of Europe – Reflection on a Special Occasion»; E. Sgreccia, 
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«Lo studio delle problematiche di Bioetica nei Seminari»; R. Tyrała, «The Impor-
tance of Teaching Church Music at Theological Seminaries»; E. Verhack, «Pour 
une éthique du management scolaire. La Doctrine Sociale de l’Eglise»; A. H. 
Zecca, «Desafíos a la Universidad de ayer y de hoy. Compromiso con la verdad e 
integración del saber»… Junto a éstos, otros con contenido más diverso, pero 
igualmente de interés, como G. Dalla Torre, «Sana laicità o laicità positiva?»; A. 
Marga, «Über die postsäkulare Gesellschaft»; J. Troska, «Problemi morali delle 
sperimentazioni sulla procreazione umana»…
En definitiva, un amplio volumen, bellamente presentado, que ciertamente 
honra al cardenal Zenon Grocholewski en su infatigable servicio a la Iglesia, pero 
que también muestra los muchos amigos y discípulos que ha ido cosechando en 
su vida, y que por ello han querido dedicarle este libro porque es —parafraseando 
el título— justo y de equidad.
Santiago Bueno Salinas
J. CASTANYÉ, Història de la teologia protestant alemanya (Col·lectània Sant 
Pacià 102), Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya 2013, 451 pp.
Esperàvem l’aparició d’aquest llibre; jo, si més no, l’esperava, i l’esperava per dos 
motius. Primer, perquè conec la formació acadèmica —és un teòleg format a Ale-
manya— del doctor Castanyé i la seva indiscutible competència com a docent i, 
segon, perquè en l’escenari de les publicacions nostrades, i més que nostrades, 
una síntesi com aquesta hi era absolutament absent, per bé que n’hi ha un tast en 
el segon volum de l’obra enciclopèdica del P. Evangelista Vilanova sobre la histò-
ria de la teologia, a càrrec del P. Lluís Duch, autor del pròleg del llibre de Cas-
tanyé, i en el tercer volum de la mateixa obra, amb la col·laboració de Josep 
Hereu.
Duch, en el pròleg, ens situa en la perspectiva adient: «El llibre de Josep Cas-
tanyé és una interessant i molt pedagògica introducció al ric i complex pensament 
teològic que, d’ençà de les reformes protestants del segle XVI, s’ha produït en el si 
dels diversos protestantismes europeus, molt especialment, i segons que ens sem-
bla, el més interessant i prolífic en l’àmbit del luteranisme, sense deixar de banda 
alguns grans teòlegs reformats com, per exemple, Karl Barth o Jürgen Moltmann, 
que han fet aportacions summament importants al pensament teològic centreeu-
ropeu modern. Deixant de banda en el capítol III del llibre unes oportunes i ben 
fonamentades al·lusions al metodisme anglès i al “Gran Desvetllament” anglosa-
xó, la totalitat del volum, després d’haver analitzat en els dos primers capítols els 
antecedents històrics i culturals de les reformes protestants i els seus inicis en la 
convulsa història europea dels segles XVI-XVII, va dedicat al riquíssim, contrastat i 
variat pensament teològic protestant en llengua alemanya dels segles XVIII al XX» 
(pp. 5-6).
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El llibre de Josep Castanyé Subirana, Història de la teologia protestant alema-
nya, editat pulcrament per la Facultat de Teologia de Catalunya, dins la Col-
lectània Sant Pacià, és un volum de quatre-centes cinquanta una pàgines, dividit 
en tretze capítols, entre els quals destaquen els capítols VI-XI (pp. 129-336), dedi-
cats al segle XIX. Pel que fa a la bibliografia hi ha un registre de cinquanta aporta-
cions, entre les quals destaquen les obres dedicades a la història de la teologia en 
llengua alemanya (en llengua castellana n’hi ha quatre, i en llengua francesa dos). 
Pel que fa a l’índex onomàstic, el registre de noms més citats és: P. Althaus, 14 
vegades; K. Barth, 37; F.Ch. Bauer, 15; E. Brunner, 9; R. Bultmann, 17; Fr. Gogar-
ten, 14; A. von Harnack, 11; M. Kähler, 31; G.E. Lesssing, 21; J. Moltmann, 10; A. 
Ritschl, 17; Fr.D. Schleiermacher, 39; S. Kierkegaard, 11; A. Schweitzer, 10; D. Fr. 
Strauss, 14; Fr. Gogarten, 15 i P. Tillich, 15.
Un dels aspectes més notables de la teologia protestant alemanya és la seva 
permeabilitat respecte al pensament il·lustrat. En aquest sentit, hem d’agrair a 
Castanyé que hagi posat en relleu la gran aportació de la Il·lustració del segle XVIII 
a la història del pensament, aportació que l’autor encertadament situa entorn de 
tres figures: Christian Wolff, Jean Jacques Rousseau i Gottlob Efraim Lessing. De 
les tres figures, la més significativa és, al meu entendre, la de Lessing, que ben bé 
pot ser qualificat d’oracle del seu temps i un dels impulsors més decisius en l’evo-
lució del pensament cristià en l’àmbit centreeuropeu (és més que notable la pre-
sentació que Castanyé fa dels «Fragments d’un desconegut» d’aquest darrer pen-
sador).
A diferència de la teologia cristiana d’arrels catòliques, que es mostrà total-
ment insensible a les noves cosmovisions que proposaven les diverses i, sovint, 
contrastades il·lustracions europees —ho subratlla Duch en el pròleg, suggerint-
ne les conseqüències—, la teologia protestant no sols es mostra molt receptiva, 
especialment pel que fa a la reflexió filosòfica, sinó que els qui van encapçalar la 
reflexió filosòfica foren els mateixos teòlegs. En aquest sentit vull fer esment de 
l’abundosa referència que hi ha en el llibre de Castanyé dels noms de la filosofia 
alemanya: Kant (30 vegades), Fichte (11 vegades), Hegel (25 vegades), Feuerbach 
(8 vegades), Marx (5 vegades), Lessing (21 vegades), Nietzsche (8 vegades), 
Schelling (17 vegades).
L’obra s’inicia amb un capítol dedicat a posar de manifest les característiques 
clau de la teologia protestant (Luter és citat 31 vegades; en canvi, Calví sols 10), a 
comentar els temes teològics centrals de la Reforma i a descriure la periodització 
de la teologia protestant alemanya. Castanyé ho fa seguint Hirsch, l’historiador 
més convincent en aquesta matèria, que parla dels períodes de la Reforma, de 
l’Ortodòxia, del pietisme, del racionalisme teològic, del de la teologia dialèctica i 
de la teologia existencial i del del postbarthisme.
En el capítol segon jo destacaria la valoració de l’Ortodòxia luterana (i calvi-
nista), ortodòxia que, després de la Primera Guerra Mundial, esdevindrà neoorto-
dòxia, un moviment que haurà de compartir un mateix espai amb la teologia 
dialèctica. Després del capítol tercer, que és un excursus pel protestantisme d’arrel 
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o d’aclimatació anglosaxona, l’autor dedica el capítol quart a la teologia protes-
tant a mitjans del segle XVIII, i ho fa centrant l’atenció en l’obra de Wolff, de Les-
sing i de Rousseau, que desenvolupen les idees de la Il·lustració d’una manera 
contundent. Com diu el mateix autor, «a les acaballes de l’Ortodòxia i a la fase 
final del pietisme clàssic, sorgeixen tot un seguit de noves tendències en el si de la 
teologia protestant que, sota formes, escoles i tendències diverses, van portant 
la teologia cap a una situació nova» (p. 63). Són teologies que s’acostuma a ano-
menar «teologia de transició», la qual marca el pas cap a una nova forma de fer 
teologia, que vol alliberar-se del jou de la revelació; i, naturalment, en aquest con-
text figuraran teòlegs defensors d’un clar supranaturalisme, i teòlegs que defensa-
ran un no menys clar naturalisme. I ja he dit que aquest capítol el considero dels 
més reeixits.
Tot plegat és exposat en el capítol cinquè, «Il·lustració i teologia», on figura la 
referència obligada a la «neologia», un corrent de pensament dins la teologia, el 
qual, convençut del poder de la raó i davant les dificultats per defensar els contin-
guts tradicionals de la religió positiva, confia plenament en aquesta raó per a 
descobrir la veritat religiosa, deixant a segon terme el paper de la revelació i els 
seus continguts (p. 113). El capítol es clou amb una referència a un grup d’autors 
que omplen l’espai que s’ha denominat sovint «prekantià», tenint en compte que 
el procés de la Il·lustració no s’acaba amb Rousseau o amb Lessing, sinó que arri-
ba al seu màxim exponent amb la figura del filòsof de Königsberg, Immanuel 
Kant, i el seu criticisme, i Kant va tenir també una incidència molt forta en el 
desenvolupament de la teologia alemanya dels segles XIX i XX.
I és precisament en el context del nou esperit que anima l’escena cultural ale-
manya als inicis del segle XIX que l’autor parla, en el capítol sisè, dels moviments 
teològics de l’època. En el capítol següent, el setè, l’autor s’atura en l’anàlisi dels 
grans renovadors de la teologia protestant de l’època, Schleiermacher i Kierke-
gaard (l’espai que hi dedica, pp. 159-194, és un signe clar de l’interès que li merei-
xen). 
El capítol vuitè deixa constància del nou esperit cultural i de la nova dinàmica 
social a Alemanya a començaments del segle XIX. De fet, a partir dels anys trenta, 
el criticisme kantià havia arribat a un carreró sense sortida, el romanticisme s’ha-
via esfumat i els sistemes idealistes foren reinterpretats en clau monista, mate-
rialista o atea; i amb tot plegat, el Cristianisme es trobava en una situació de crisi, 
una crisi que l’autor explica àmpliament. I la teologia va voler reaccionar-hi 
acceptant el repte dels nous temps amb tot un seguit d’escoles i tendències, per bé 
que, en conjunt, aquesta teologia no va aconseguir imposar-se com a orientadora 
d’una nova i més forta presència de l’Església o del Cristianisme en la cultura i la 
societat.
En aquest context apareix, com a reacció, una teologia de signe restauracio-
nista que adoptarà diversos noms, una teologia que es caracteritza per mantenir 
una ferma aliança amb la institució eclesial i, també, molt repenjada en els esta-
ments estatals. En aquest moment, Castanyé ens introdueix en el camp del neo-
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pietisme (amb els seus màxims representants), en el de la teologia neoconfessio-
nal luterana —l’autor parla d’una nova relació entre Paraula i sagrament i d’una 
nova eclesiologia— i, finalment, en el de l’Escola d’Erlangen. Ja en el capítol 
novè, Castanyé subratlla el fet que, al costat de les teologies de signe restaura-
cionista, fan acte de presència un grup important de teòlegs que s’esforcen per 
formular i explicitar la fe cristiana mirant cap al futur més que no pas cap al 
passat. En concret, parla de tres grups que tenen en comú l’especulació per tal de 
presentar més raonablement l’afirmació d’una coincidència entre la veritat de la 
raó i la revelació cristiana; i entre els representants més autèntics d’aquest model 
de fer teologia assenyala Marheinecke. Però on Castanyé esplaia els seus conei-
xements és en la presentació de la teologia liberal (pp. 239-258) i de la teologia 
de mediació (pp. 258-269). Crec que puc dir que, a partir d’ara, qualsevol persona 
interessada per aquesta matèria haurà de recórrer a l’excel·lent exposició del 
nostre autor. Hi trobarà valoracions interessants de personatges com Richard 
Rohte (citat vuit vegades), Ernst  Troeltsch, Ferdinand Christian Baur i David 
Friedrich Strauss, entre altres.
On, però, al meu entendre, Castanyé excel·leix és en el capítol desè quan, en el 
context de la societat i cultura en la segona meitat del segle XIX, exposa l’aportació 
teològica d’Albrecht B. Ritschl i la seva escola. És un moment en què, entre altres 
coses, fa acte de presència una gran proliferació i varietat d’investigacions sobre 
el fet religiós. Com diu molt bé Castanyé, «la revaloració de la religió com a tal, 
que durant generacions havia estat mantinguda quasi exclusivament per les seves 
aportacions en el camp de la moralitat, ara tornava a ser àmpliament estudiada 
en el terreny més específicament teològic. Davant la pregunta per la credibilitat 
del Cristianisme, basada en els resultats de la fonamentació històrico-crítica, la 
postura de Ritschl queda aviat desautoritzada i dóna pas a una forta lluita gene-
racional entre pràctics i especulatius, d’una banda i entre liberals i confessionals, 
de l’altra. També aquí es pot parlar d’una autèntica teologia de mediació entre 
societat i cultura, per una banda, i fidelitat a la Reforma i als textos bíblics, de 
l’altra; però els seus resultats es van limitar bàsicament al camp de la investigació 
històrica, sense que portessin ni de bon tros a una renovació teològica de la pro-
funditat i amplitud que requerien els temps. Enmig de la lluita per superar totes 
aquestes dificultats, la teologia va ser sorpresa per la Guerra Mundial» (p. 280). 
Val a dir que, a la nova filosofia de la religió, l’autor hi dedica les pàgines 324-331 
del capítol següent, després de parlar de l’Escola de la història de les religions 
(pp. 315-319), on situa el debat transcendental provocat per les grans «descober-
tes» dels escatalogistes, un debat que, personalment, considera fonamental per a 
l’estructuració d’una nova escatologia cristiana. 
De fet, mentre en l’escola ritscheliana es mantenia el caràcter exclusiu de la 
figura de Jesús de Natzaret respecte al sorgiment del cristianisme, ja en tot el 
procés de la recerca del Jesús històric, sobretot en el camp liberal, s’havien posat 
de manifest els lligams de Jesús amb el seu entorn jueu immediat. I tot plegat va 
donar lloc a la consolidació de l’escola de la història de les religions, la psicologia 
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de la religió, la nova filosofia de la religió i el moviment dels «socials religiosos» 
(el regne de Déu, nou patró social).
En el capítol dotzè Castanyé posa de manifest que «amb la Primera Guerra 
Mundial la teologia protestant entra en una fase de renovació i reestructuració 
com no se n’havia vista cap des de molt de temps, segurament des del temps de la 
mateixa Reforma» (p. 338). Als teòlegs que intentaven mantenir-se fidels a la pers-
pectiva de finals de segle no els va passar desapercebut el gran canvi que signifi-
cava la Primera Guerra Mundial i la instauració de la República de Weimar. De 
tota aquesta renovació cal destacar les noves sistematitzacions de la teologia lute-
rana: Althaus i Elert, i sobretot l’aparició de la teologia dialèctica, en la qual bri-
llarà amb llum pròpia Karl Barth.
El darrer capítol de l’obra, el tretzè, dedicat a la teologia de després de la Sego-
na Guerra Mundial (pp. 381-426), és un exercici esplèndid de síntesi històrica 
amb una exposició de les tesis de Paul Tillich —relació positiva entre la religió 
cristiana i el món modern, el clima de la gran buidor i el retorn a l’ontologia—, de 
Karl Barth —necessitat de retornar la reflexió teològica a les seves fonts autènti-
ques: la revelació exclusiva de Déu i la seva acollida per la fe i la confessió cris-
tiana; transcendència oberta a l’home en Jesucrist, en qui Déu s’ha fet company 
de l’home—, de Helmut Thielicke —sap que el somni d’instaurar un regne de Déu 
perfecte en aquest món és una pura il·lusió, però hi ha expressions socials i polí-
tiques que van acostant progressivament la societat cap a una més gran harmonia 
amb la llei de l’amor—, de Rudolf Bultmann —“desmitologiació” i interpretació 
existencial, és a dir, interpretar el contingut querigmàtic del Nou Testament, sense 
eliminar-lo com havia fet la teologia liberal, des de la perspectiva antropològica i 
existencial—, d’Emil Brunner —que posa l’accent en el coneixement de l’home 
i els condicionaments que l’influeixen, com a receptor de la Paraula de Déu—, de 
Gerhard Ebeling —defensor i propulsor de la teologia hermenèutica de la segona 
meitat del segle XX—, de Dietrich Bonhoeffer —responsable del debat entre teolo-
gia i secularització—, Wolfhart Pannenberg —propulsor de la consideració de la 
revelació com a història—, de Jürgen Moltmann —autor d’una nova teologia de 
l’esperança i teologia de la creu, que presenta l’Església des de la perspectiva de la 
força de l’Esperit— i de Dorothee Sölle —propulsora d’una mena de teologia polí-
tica, a partir d’una lectura compromesa de la vida de Jesús de Natzaret.
El capítol acaba amb la constatació de l’escassa presència de les tesis de la 
teologia o teologies de l’alliberament en el món protestant. En canvi, és evident 
l’èxit obtingut per la teologia feminista, la qual, en el fons no és res més que una 
versió de la teologia de l’alliberament.
He llegit amb atenció el llibre de Josep Castanyé i puc assegurar que no sols 
m’ha plagut, i molt, sinó que he tingut la sensació que, amb aquest obra, els qui 
hem begut d’alguna manera de la font de la teologia germànica, hem trobat l’oca-
sió i el mitjà per a sadollar-nos-en. Gràcies, doctor Castanyé.
Josep Gil i Ribas
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Jaume FONTBONA i MISSÉ, Els sagraments de la Iniciació cristiana (Libri 13), 
Barcelona: CPL 2013
La recent publicació del manual Els sagraments de la iniciació cristiana recull tot 
un seguit d’anys de treball d’investigació i de docència del professor Jaume 
Fontbona i Missé, cap del Departament de Sistemàtica de la Facultat de Teologia 
de Catalunya. El Dr. Fontbona ja havia publicat uns apunts per als alumnes de la 
Facultat sobre el baptisme i la confirmació: Baptisme i Confirmació, editat per 
la Facultat de Teologia de Catalunya l’any 1997.1 Aquesta publicació fins fa poc ha 
estat una eina molt útil per a molts alumnes i fins i tot professors. Per altra banda, 
el mateix autor havia publicat abans un manual sobre l’Eucaristia, primer en cas-
tellà el 2007, i en el 2010 en català, amb el títol La Cena del Senyor, misteri de 
comunió.2
Una de les primeres coses a constatar en una obra com aquesta es haver reco-
llit, aprofundit i organitzat de nou tot aquest material en un mateix manual, 
donant-li la unitat teològica que el Concili Vaticà II va recuperar sota el concepte 
dels sagraments de la iniciació cristiana. És veritat que ja existeixen altres ma-
nuals que han optat per unir aquests tres sagraments de Baptisme-Confirmació-
Eucaristia sota aquest mateix concepte de «sagraments de la iniciació cristiana», 
però ara cal afegir-n’hi un de nou. Per exemple, en castellà, Dionisio Borobio va 
publicar un manual amb el títol La iniciación cristiana,3 i en francès també Andrée 
Mattheeuws presenta Les sacrements de l’Initiation Chrétienne: Baptême-Confir-
mation-Eucharistie4 en dos volums. Per citar-ne tan sols alguns dels que es fan 
servir en les facultats o instituts superiors de litúrgia i que comprenen el baptis-
me, la confirmació i l’eucaristia sota el mateix concepte de «iniciació cristiana»; 
malgrat que queden molts tractats que presenten cada sagrament per separat i 
sense gaires relacions. Cal dir que no deixa de ser una opció vàlida, però també es 
veritat que el seu significat teològic es molt més clar quan s’articula dintre aquest 
ric i simbòlic concepte de «sagraments de la iniciació cristiana». 
Aquest concepte de «iniciació cristiana» es un terme teològic feliçment recu-
perat pel Concili Vaticà II després de molts segles d’oblit (cfr. SC 65, LG 10, 
AG 14...). Amb tot, l’autor dedica tan sols dues pàgines i mitja a presentar aquest 
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3.  Cfr. D. BOROBIO, La Iniciación cristiana, Salamanca. Sígueme 2009; Catecumenado e Iniciación 
cristiana, (Biblioteca Litúrgica 30), Barcelona: CPL, 2007.
4.  Cfr. Andrée MATTEEUWS, Les sacrements de l’Initiation Chrétienne: Baptême-Confi rmation-
Eucharistie, 2 vols. París: École Cathedral, 2010. També H. BOURGEOIS, L’Initiation chrétienne 
et des sacrements, Paris 1982.
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terme teològic. Encara que després en la part històrica (III, 1.) recollirà el testi-
moniatge del primer mil·lenni sobre la iniciació cristiana, i en la part sistemàtica 
(IV, 1.9) presentarà en una pàgina unes breus conclusions sobre la unitat de la 
iniciació cristiana. Potser, al meu humil parer, hauria estat bé d’aprofundir una 
mica més en aquest terme teològic de la «iniciació cristiana», que és ben comú 
tant en la tradició oriental (p. ex. sant Ciril de Jerusalem) com en la llatina (p. ex. 
sant Ambròs); després es perd en l’època medieval fins al segle XVI. Encara que la 
seva recuperació es més literària i històrica que no teològica com a conjunt sacra-
mental. És Louis Duchesne (1889) qui ho torna a recuperar. Després vindran les 
obres de Dom Odo Cassel, i de Dom Louis Beaudin fins a ser acceptat de nou pel 
Concili Vaticà II; sobretot per les conseqüències teològiques i pastorals que se’n 
desprenen. La unitat del tres sagraments es presenta com un únic i gran sagra-
ment: Baptisme-Confirmació-Eucaristia. Un únic i gran sagrament amb tres 
moments significats per a tres celebracions per ad christianum faciendum. Pau VI 
en la Constitució apostòlica Divinae consortium naturae, que prologa el Ritual de 
la Confirmació, afirma: «Els renascuts pel Baptisme són enfortits amb la Confir-
mació, i finalment alimentats per l’Eucaristia […] d’aquesta manera amb els 
sagraments de la iniciació cristiana reben els tresors de la vida divina i progressen 
en la caritat.» Encara som lluny d’aquesta unitat. Ja no sols per haver canviat en 
l’Església llatina l’ordre de recepció dels sagraments de la iniciació cristina de 
Baptisme-Confirmació-Eucaristia per Baptisme-Eucaristia-Confirmació, sinó 
també, i pitjor encara, quan són molt pocs els batejats i “eucaristitzats” que siguin 
confirmats. Aquests tres moments com una única realitat sacramental que és el 
Misteri de Crist resta en la teoria; i encara m’atreviria més a dir que resta per a 
l’arqueologia. Hem de ser més valents aquí, fins i tot en l’àmbit docent.
A part d’aquesta breu explicació, l’autor recull d’una manera sistemàtica l’es-
tudi de cada un d’aquests sagraments. Però abans dedica una part introductòria, 
que per cert és ben interessant i necessària, al concepte de sagrament. Hi fa un 
breu recorregut històric, des d’abans de sant Agustí fins a autors contemporanis.
En el segon capítol fa un estudi bíblic repassant els testimonis del Nou Testa-
ment sobre el Baptisme. Recull l’experiència baptismal de Joan, contraposant-la 
a la del baptisme cristià. Després fa una presentació de la varietat de testimonis 
dels Actes i de les cartes de sant Pau sobre el significat teològic del Baptisme cris-
tià. Dintre el marc escripturístic també fa una presentació de l’Eucaristia, sense 
deixar de banda les dades del ritual del sopar pasqual jueu. Són interessants les 
pàgines dedicades a la descripció de la doctrina i als relats eucarístics tan rics del 
Nou Testament i que porten a presentar les diverses i complementàries interpre-
tacions de l’Últim Sopar i dels mateixos relats eucarístics.
Després presenta un recorregut històric, primer sobre el baptisme, després 
sobre la unció postbaptismal —que més endavant s’anomenarà confirmació, quan 
a Occident, separada del baptisme, la farà el bisbe— i per últim l’Eucaristia. Pàgi-
nes molt aclaridores d’un procés històric complex, de praxis diverses a Occident i 
a Orient, pel que fa a l’ordre dels sagraments i al ministre. No deixen de ser molt 
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interessants també les pàgines dedicades a l’estudi de l’origen de les anàfores: la 
seva relació amb la Birkat ha-mazon i el que seran les paleoanàfores. Tema inte-
ressant i encara en curs d’investigació gràcies a les aportacions del professor 
milanès Enrico Mazza1 i de l’historiador anglicà Paul F. Bradshaw.2
Dedica el quart capítol, per una part, a la reflexió sistemàtica del baptisme i de 
la confirmació, i, per altra, a l’eucaristia. En aquest capítol presenta una síntesi 
sobre la situació ecumènica del baptisme i la confirmació, repassant els docu-
ments elaborats fins ara. Igualment dedica un apartat a presentar i analitzar els 
acords entre Esglésies i comunitats cristianes d’Occident durant el segle XX. 
En el darrer capítol fa l’estudi litúrgic de cada sagrament de la iniciació cris-
tiana: el Ritual de la iniciació cristiana d’adults (RICA), Ritual de baptisme de nens, 
Ritual de la confirmació i l’Ordo Missae de Pau VI, seguint la Institutio Generalis 
Missale Romanum. A més, presenta unes pàgines de les diverses tradicions euca-
rístiques, les famílies d’anàfores Orientals i les pregàries eucarístiques del Missal 
de Pau VI.
El manual Els sagraments de la iniciació cristiana del Dr. Fontbona esdevé, per 
tant, un esforç d’ordenar i de presentar d’una manera sistemàtica els tractats de 
Baptisme-Confirmació i Eucaristia a partir de les darreres aportacions dels autors 
contemporanis, fins a recollir aportacions de l’espiritualitat litúrgica oriental. Em 
sembla que pot ajudar molt a fer realitat allò que resem en l’oració col·lecta de la 
Dominica in albis —el Diumenge segon de Pasqua— i que demana «que tots com-
prenguem millor quin baptisme ens ha purificat, quin Esperit ens ha regenerat i 
quina sang ens ha redimit».
Jordi Font i Plana
A. LUCAS MAQUEDA, La pneumatología litúrgica en la obra de don Achille Maria 
Triacca (Biblioteca litúrgica 43), Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica 
2012, 321 pp.
El ressorgiment de la pneumatologia en estudis i propostes teològiques posteriors 
al Concili Vaticà II, en el context del catolicisme occidental, va prenent cos i relle-
vància d’una manera lenta però consistent. Mostra d’això és aquesta presentació 
de l’obra d’Achille Maria Triacca, en què l’autor d’aquesta tesi doctoral il·lumina 
un aspecte de la trajectòria amplíssima i riquíssima d’un dels teòlegs més prolífics 
en l’àmbit litúrgic, abans i després del Vaticà II. 
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Aquesta reactivació de l’interès per la pneumatologia exigeix una adequada i 
precisa utilització de la seva terminologia si un no vol perdre’s enmig d’un oceà 
poc o gens conegut. En aquest sentit, l’oferiment inicial del vocabulari propi 
d’aquest camp és d’una gran utilitat, així com, posteriorment, el recull de la biblio-
grafia actualitzada de Triacca, els seus índexs temàtics i la proposta per a un nou 
tractat pneumatològic.
La presentació del primer capítol ens permet de poder concloure que l’escas-
setat de referències directes postconciliars al món de la pneumatologia és notable, 
i no així la natural inclusió d’aquest àmbit en el món dels estudis trinitaris. Mal-
grat aquesta poca intensitat, individuada per tractats o assajos específicament 
pneumatològics, cal adonar-se del tractament que en fa el Magisteri eclesial quan 
tracta la missió, sempre guiada, sostinguda i impulsada per l’Esperit Sant. Tot 
semblaria indicar que la pneumatologia ha estat destinada a ocupar un lloc poc o 
gens primordial, fins al moment d’abordar el discurs litúrgic, on, tal com sosté 
Triacca, es localitza el signum efficax Spiritus. 
El món litúrgic és per on transcorre la reflexió de Triacca, sense ocultar el 
rerefons de la seva pròpia trajectòria, com és el seu clar ascendent acadèmic, la 
seva col·laboració amb la Cúria Romana i la seva posició favorable respecte al 
moviment ecumènic. Triacca forneix abundantment la seva investigació de les 
dades provinents del món de la celebració litúrgica i dels antics sacramentaris, 
així com dels Pares de l’Església i dels llibres litúrgics del seu temps. Això el con-
dueix a detectar el dinamisme pneumatològic en tres moviments: el de l’epiclesi, 
el de la paraclesi i el de l’anaclesi. Aquesta concepció referma clarament la litúrgia 
com a font per a la teologia, de manera que la primera enriqueix la segona, més 
encara l’enforteix, la reequilibra i la ressitua en el marc ampli, ja present i provi-
nent de la patrística, d’una intensa relació entre lex orandi – lex credendi – lex 
vivendi. 
Triacca vol superar una concepció litúrgica dominada pel rubricisme i la juris-
prudència, per centrar-la en el misteri i la seva celebració, la qual pot ser compre-
sa plenament conjugant els següents àmbits, mysterium-actio-vita. La litúrgia 
(mysterium) apareix com aquella perspectiva que permet i facilita de debò una 
síntesis teològica autèntica, és a dir, que evita que la reflexió del misteri sigui 
solament un exercici de la raó, sense fe. La litúrgia és l’antídot davant l’intel-
lectualisme teològic, ja que ella conté elements simbòlics, existencials i cultu-
rals que volen evitar el desenllaç d’una teologia allunyada de la realitat. Amb tot, 
Triacca és conscient que la litúrgia, especialment quan es refereix a la celebració 
(actio), no esgota totes les possibilitats de la teologia, tant sols n’és un primer 
graó, imprescindible però inicial. En tot cas, la teologia no pot mai distanciar-se 
de la vida, sinó que ha de versar sobre allò de què tracta la vida, reconeixent la 
connexió i prolongació de la litúrgia i les seves conseqüències més enllà de l’estric-
te moment celebrat (vita).
Gràcies a la comprensió conjunta dels dinamismes mencionats, epiclesi, para-
clesi i anaclesi, la litúrgia relata com l’Esperit Sant, primer do de la Pasqua de 
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Crist, segueix actiu i present en el nostre avui, especialment en l’Eucaristia, però 
també més enllà d’ella. Gràcies a aquest joc de moviments pneumatològics, que es 
donen en la litúrgia, es confirma la centralitat eucarística com la forma visible i 
experimentable de l’invisible, l’Esperit Sant. És així que l’aprofundiment en el 
reconeixement de la presència pneumatològica en el moment litúrgic, i més enllà 
d’ell, pot provocar un progrés positiu en el camp ecumènic, teològic i pastoral. Per 
a Triacca aquests moviments no són compresos ja com a moments puntuals, sinó 
com a veritables dinamismes que dibuixen un ampli context de transformació, no 
sols del pa i del vi, sinó de la persona i de l’assemblea, que és l’epifania dels diver-
sos carismes de l’Esperit. L’escenari pneumatològic s’amplia, però alhora es con-
centra, ja que l’Esperit és el qui indueix a una relació estreta entre els fidels i Crist, 
tal com succeeix entre Esperit Sant – Eucaristia – Crist; és l’Esperit el qui impulsa 
la missió i l’avenç del camí ecumènic; és Ell qui es fa present en l’Església. L’am-
plitud del paisatge i la concentració amb la qual actua l’Esperit toquen de prop la 
importància de l’epiclesi, que és memorial (anamnesis) i és crida a la participació 
(méthexis). Segons Triacca, aquest escenari pot ser copsat principalment, tal com 
hem dit, en l’Eucaristia, des de diferents perspectives, la històrico-salvífica, la 
teològico-especulativa, i/o l’antropològico-simbòlica. 
Però fora de la celebració també es dóna la presència de l’Esperit, ja que Ell 
actua en l’abans, en el durant i en el després del moment de la celebració. Triacca, 
i així ho deixa palès l’autor d’aquest estudi, també es refereix a la força de l’Espe-
rit present en la Paraula de Déu, a través de la qual se sostenen les passes de 
l’Església. La Paraula (també: paraula, homilia i silenci) és rebuda com la que 
descodifica, vivifica, transmet i actualitza el misteri, sempre que el qui la rebi 
tingui una actitud pneumatològica, epiclètica, és a dir, d’acolliment i de reconei-
xement. Triacca no descuida tampoc la relació de la pneumatologia amb la sacra-
mentària. Des de diversos punts de sortida (el personalista, l’històric-salvífic, el 
lingüístic i el simbòlic o ritual), cal que la reflexió sobre els sagraments prevegi la 
seva relació amb el Pneuma. 
Això condueix l’autor del present estudi a oferir finalment el projecte del que 
hauria de ser el futur tractat sobre l’Esperit Sant. L’estudi pneumatològic no pot 
sinó encaminar-se vers l’aprofundiment de la lex vivendi, en relació amb la lex 
orandi i la lex credendi, i això, recorrent les dades de l’Escriptura, de la patrística, 
de la sacramentària, de l’eclesiologia, de la litúrgia, de l’antropologia, de l’ecume-
nisme, del diàleg interreligiós i de la missió, amb el desig de promoure la unitat 
dels cristians i el seu diàleg amb el món.
Veiem que la reflexió pneumatològica de Triacca, així com la reactivació 
d’aquesta perspectiva teològica en el nostre avui, ens ajuda a escurçar distàncies 
entre doctrina i pastoral, entre fe i cultura, entre raó i fe, recuperant l’impuls en 
el diàleg ecumènic, potenciant el món celebratiu i encaminant els cristians vers 
l’equilibri entre lex vivendi – lex orandi – lex credendi.
Daniel Palau
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F. M. AROCENA et al., Teología Litúrgica. Métodos y perspectivas (Dossiers 
128), Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica, 2013, 150 pp.
El llibre que ens ofereix el Centre de Pastoral Litúrgica mostra l’actualitat d’una 
de les qüestions més debatudes recentment en l’àmbit de la teologia litúrgica, la 
seva metodologia. L’absència d’una menció i d’un tractament directe i explícit 
durant el Vaticà II, a excepció de les seves pinzellades més clares en OT 16 i GS 62, 
mostra que el recull d’aquests quatre articles dibuixa un ventall de matisos i pers-
pectives que fan palesa la importància d’aquesta qüestió. La diversitat i amplitud 
dels escenaris que es van presentant permet de copsar que el món de la litúrgia 
comença a acostar-se vàlidament al món sistemàtic, a partir, justament, d’una 
nova lectura de la ritualitat, afectada per una perspectiva més antropològica i 
interdisciplinar. Aquest acostament al món sistemàtic s’intuïa d’alguna manera en 
el mateix moviment litúrgic previ al Vaticà II, quan els seus capdavanters (Beau-
din, Guardini i Casel, entre els més significatius) abandonaven volgudament lec-
tures reduccionistes del culte. En el temps postconciliar cal recordar que la pro-
posta d’A. M. Triacca, amb la seva concepció d’amplitud i abast sistemàtic de la 
litúrgia a través de la seva proposta Mysterium – Actio – Vita, volia seguir aquest 
mateix fil conductor. Cadascun dels capítols, doncs, pertanyents als articles dels 
respectius autors, prioritzen d’una manera comuna una teologia en acte, és a dir, 
celebrada, per davant d’una reflexió abstracta. La intenció és clara: acceptar les 
dades del misteri celebrat com la comprensió d’una litúrgia, simbòlica i ritual, 
que és diàleg teològic entre Déu i l’home. Ens adonem així del valor decisiu i pri-
mordial de la litúrgia dins un marc teològic més ampli.
El primer dels articles, de la mà de D. W. Fagerberg, ens remet a poder reco-
nèixer l’origen de la teologia litúrgica, tant en el món d’A. Schmemann (ortodòxia) 
com d’A. Kavanah (catolicisme), constatant, doncs, la primordialitat de la litúrgia 
en la reflexió teològica i, a partir d’aquí, en el procés d’ampliació de la concepció 
científica de la litúrgia. Aquesta realitat es veu també secundada en el Magisteri, 
des de Pius XII fins l’actualitat. Les conseqüències d’aquest plantejament arriben 
fins als àmbits de la mística, i això, sense oblidar mai el ritu, gràcies al qual es 
percep la importància de la dimensió unitària del misteri, així com de la relació 
entre la litúrgia i l’eclesiologia. La situació de la litúrgia en un lloc primordial 
permetria de recuperar la relació de Déu amb la creació, així com de les qüestions 
escatològiques, centrades en el Verb, present en la creació i en l’Església (LG 8), 
així com en la celebració litúrgica (SC 7).
La segona de les aportacions correspon a l’italià M. Soldi, el qual es predispo-
sa a mostrar els beneficis de la relació entre teologia i litúrgia, en una cultura, la 
nostra, necessitada de síntesis. La teologia troba un impuls autèntic en la litúrgia 
(lex orandi), la qual s’entén com a expressió simbòlica de la lex credendi i lex 
vivendi, i és que, de fet, la relació entre culte, fe i vida ha estat sempre present en 
l’Església, encara que amb accents diversos segons el moment històric. La litúr-
gia ha estat capaç de condensar i expressar la història de la salvació en acte, i 
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això sempre per a facilitar al creient l’experiència del misteri. El mateix autor 
repassa breument l’status quaestionis del moment de la teologia litúrgica, per a 
reconèixer l’impuls decisiu d’autors com Marsili i Triacca, i en ells, la importàn-
cia donada a la sacramentalitat de la revelació en Crist, expressada d’una manera 
culminant en l’Eucaristia (moment orant de la fe amb presència de la Paraula, 
moment de ritua litat i d’actuació del misteri). El ritu és el moment, doncs, de 
l’encontre sacra mental del fidel amb Déu-Trinitat, i, per tant, esdevé locus theo-
logicus, és a dir, interconnexió autèntica entre la lex orandi, lex credendi i lex 
vivendi. Aquesta convergència d’elements dibuixa conseqüències en el camp de 
la pastoral, de l’homilia, de l’espiritualitat, de la inculturació i de la sacramen-
tària. 
L’aportació de F. M. Arocena destaca i rescata el valor de la força simbòlica de 
la litúrgia com a lloc propi de la construcció del projecte vital del cristià. Aques-
ta perspectiva descansa sobre el sacerdoci de Crist, present en l’acció litúrgica, i 
alhora obre les portes al món del llenguatge simbòlic, però sense oblidar el camp 
de la forma, a partir de la qual s’entén la validesa i la necessitat del culte com a 
justa mediació. El ritu apareix com a manifestació sensible, necessària, del logos 
interior, i és així com es produeix un acostament al misteri, però integrant sem-
pre com a pressupost bàsic la sacramentalitat. El camp sacramental ens predis-
posa a entendre l’Eucaristia com el lloc més significatiu per a la presència de les 
dades celebradores, el rebuig dels reduccionismes científics i la propiciació d’una 
major continuïtat entre el misteri i la vida del fidel. L’autor no descuida ni el 
valor de les dades provinents de la història de la litúrgia ni del món de la patrís-
tica, allí on la celebració litúrgica era expressió i comprensió de la fe (credo 
ut intellegam), però també manifestació de l’esperança que neix de la fe (credo ut 
experiar).
En darrer lloc trobem l’article de B. Migut, on ell constata la necessitat d’unir 
a la reflexió teològica la força de l’esdeveniment litúrgic, lloc per excel·lència de la 
manifestació de la fe. Segons aquest plantejament es recuperaria, com també 
sosté Soldi, el valor sacramental de la revelació cristiana, concentrat en la predi-
cació i la celebració (DV 2, 21, 26; SC 6). És l’àmbit litúrgic on continua expres-
sant-se la salvació de l’home, objecte principal de la revelació, principalment a 
través de la Paraula de Déu enmig de l’assemblea. La teologia litúrgica, segons 
Migut, té molt a veure amb l’inici d’una teologia fonamental, però sense caure en 
cap mena de fonamentalisme bíblic; d’aquí la importància del culte, i també de la 
moral. El model proposat per l’autor es troba a cavall de les grans propostes ja 
existents en la teologia litúrgica, la sapiencial (en la qual Vagaggini destaca la 
centralitat de Crist), la pneumatològica (on Triacca aprecia el valor de la presèn-
cia de l’Esperit en el mysterium-actio-vita) i la mística (seguint Schmemann, que 
ressalta el valor definitiu de l’Eucaristia).
Com veiem entre els diversos articles, es dibuixa una temàtica àmplia i com-
plexa, no tancada definitivament, i amb conseqüències també ben variades. Tro-
bem elements comuns i compartits, però també la confirmació que no existeix 
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una única perspectiva o camí (mètode) per a l’elaboració d’una proposta teològi-
ca, tot i tenir en compte la litúrgia, no com un element accessori sinó com un 
factor en acte, primer i decisiu. La reflexió teològica toca la importància tant de 
l’home com del ritus, de la Paraula de Déu, del símbol i d’altres ciències, provo-
cant en tot moment un moviment de recerca que va constantment de la tradició a 
la novetat.
Daniel Palau
L. BIANCHI (ed.), La testimonianza della chiesa nel mondo contemporaneo. Atti 
del XII simposio intercristiano, Tessalonica 30-VIII – 2-IX-2011. Padova: 
Edizioni San Leopoldo 2013, 260 pp.
Des del decret conciliar Unitatis Redintegratio fins al directori ecumènic del 1993, 
passant per la carta encíclica Ut unum sint del 1995, el pensament teològic catòlic 
referent a la unitat dels cristians havia anat insistint, tant en la importància 
d’aprofundir en la coneixença mútua de les diverses confessions i, per tant, facili-
tant l’assoliment de diàlegs bilaterals (i multilaterals) de caire teològic, com en la 
necessitat d’exposar i reconèixer els lligams en la vida pràctica dels cristians de les 
diferents confessions, els quals fan desvetllar el goig per recórrer més intensa-
ment el camí ecumènic, camí de la unitat en la diversitat. Aquests dos vessants 
són els que es troben en aquest llibre, per un costat centrat en un simposi univer-
sitari (el XII, entre l’institut franciscà d’espiritualitat de la pontifícia universitat 
Antonianum de Roma i el departament de teologia de la facultat Aristòtil de Tes-
salònica), amb el recull de les diferents ponències i intervencions que permeten el 
coneixement i l’aprofundiment mutu en les identitats, i, per un altre, la temàtica 
del simposi dedicada a la vida del testimoni dels cristians en el món actual, desxi-
frant els interrogants contemporanis, així com aquells elements que són un autèn-
tic estímul i impacte positiu per al camí ecumènic.
L’element polaritzador del simposi i de les conferències ofertes se centra en el 
valor del testimoni, μαρτυρἰα. Tres són els àmbits i perspectives des d’on s’oferiren 
les diferents aproximacions, des del caire antropològic-sociològic, des de l’accent 
eclesiològic-ecumènic i des del subratllat cristològic-espiritual, testimonial. L’elec-
ció d’aquesta temàtica no ve donada d’una manera casual ni tampoc no es tracta-
da d’una manera aïllada; se’n pot percebre un ressò harmoniós notable en el 
passat sínode de la nova evangelització (7 al 28-10-2012).
Del primer grup d’intervencions, Dario Viganò exposa amb precisió la situació 
contemporània italiana, poc distant, però, d’una situació bastant compartida a 
través del fenomen de la globalització, el qual accentua l’evolució del món en 
l’àmbit de la tècnica i de les plataformes de la nova comunicació. Aquests avenços 
han tocat, i trastocat, els canals fins ara habituals de la transmissió de la fe: la 
família i l’escola. Les xarxes socials han esdevingut «lloc antropològic» on cultivar 
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les relacions dites interpersonals, però també, sobretot, per a definir i donar 
forma a la identitat personal desitjada. La temptació dels cristians resta sistema-
titzada en dues postures massa comunes: la del retorn al passat o la de la pura 
resistència. Viganò, però, esbossa una tercera via: la d’encaminar-se vers l’espe-
rança, com el petit David davant Goliat, un viarany que exigeix el discerniment 
constant, ja sigui en èpoques de dificultats o ja en moments més favorables. Per 
la seva part, Petros Vassiliadis i Stelios Tsompanidis descriuen la triple crisi que 
viu el món globalitzat i que afecta el testimoniatge cristià: crisi energètica, nutri-
cional i climàtica; crisis immerses en un context econòmic i social convuls, que 
s’oblida de la persona. Aquesta situació genera la qüestió del rôle de la comunitat 
cristiana mundial. ¿Seria possible, realment, estructurar una justícia econòmica? 
Els conferenciants recullen en aquesta ocasió la proposta, sorgida en el Consell 
Mundial de les Esglésies (WCC), de forjar un model alternatiu de globalització al 
servei dels homes. Aquest nou model s’inspiraria en l’àmbit de l’ecumenisme espi-
ritual, valorant la relació i la connexió de la vida celebradora amb el món del 
servei i el testimoni, allò que ells anomenen la «litúrgia després de la litúrgia». 
Aquest model neix de l’Eucaristia, per això no és excusable que els cristians de 
diferents confessions no facin front als reptes i dificultats que avui planteja la 
globalització, més enllà del propis plantejaments missioners. Aquesta unitat en el 
camp pràctic no vindria derivada de la unitat de tipus doctrinal, i, amb tot, podrí-
em parlar d’unitat, malgrat que la satisfacció fóra la de trobar-nos plenament 
també en el camp dogmàtic. El discurs de Salvatore Abbruzzese afronta la qüestió 
actual de la secularització, que ha fet desaparèixer les preguntes pel sentit o els 
desitjos de veritat, de bellesa i de justícia, però que a la vegada conviu amb el desig 
de Déu. Segons les estadístiques, l’índex més baix de la pràctica religiosa es comp-
tabilitza en la pràctica dominical. Amb tot, pastoralment, segons Abbruzzese, cal 
matissar les dades, diferenciant la participació efectiva de la declarada. D’aquesta 
manera, la pràctica religiosa queda diversificada en diverses modalitats, ja sigui 
una religiositat de caire privat (visites a santuaris, monestirs, abadies), una reli-
giositat de grans solemnitats (Nadal, Pasqua, Festa Major), una religiositat del 
sentiment estètic (per amor a la veritat, a l’autenticitat de les relacions interperso-
nals, o per desig de superar el tràgic destí de la mort). Amb tot, s’identifiquen els 
espais religiosos com aquells que permeten i volen afavorir la reconstrucció de 
relacions humanes del tipus estable, referencial i portadores de veritat, lluny del 
marc de les institucions. Malgrat la debilitat que es detecta en la construcció 
d’aquestes identitats religioses, cal no ignorar la manifestació del desig de Déu.
De la perspectiva eclesiològica-ecumènica, Ioiannis Petrou s’apropa al món de 
l’Església per descriure com de vegades aquesta no està impregnada plenament 
de criteris evangèlics, i, per tant, és fa necessari reclamar un alliberament d’aques-
tes actituds de domini o estratègia, molt en sintonia amb el món. El testimoni de 
l’Església pot veure’s reflectit en un ventall ampli d’actituds i compromisos, des 
del testimoni explícit, fins a la fuga mundi. Per a Ioannis Petrou, el testimoni no 
són paraules, sinó gestos concrets, persones i institucions que s’articulen i s’orga-
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nitzen d’una determinada manera; sant Basili el Gran i sant Francesc d’Assís en 
són un bon testimoni.
Des de l’àmbit cristològic-espiritual, testimonial, Basilio Petrà constata l’exis-
tència del pluralisme ètic del món present, davant el qual cal que aquest sigui 
acceptat. Si això és així, pot entendre’s que cap proposta ètica no podrà alçar-se 
sobre cap altra, i, per tant, la força de la validesa d’un suggeriment ètic consistirà 
en la mateixa força existencial d’aquells que el duen a la pràctica d’una manera 
joiosa. Al mateix temps s’entén que la missió s’allunya de l’eficàcia, per adoptar 
una major convicció i coratge en el testimoni pasqual. La Pasqua forja la identitat 
del cristià, allò que és i allò a què és cridat a ser, testimoni del Crist ressuscitat. 
Per la seva banda, Paolo Martinelli sosté, en la seva intervenció, que, malgrat les 
dificultats, avui és un temps propici per a seguir comunicant la radical unió entre 
veritat i llibertat, que és el que la societat actual ha deslligat. Una llibertat sen-
se veritat va desorientada. Una veritat sense llibertat no és més que un pur adoc-
trinament conceptual. Allò que és clau és el testimoni, amb la paraula i amb la 
vida, d’una manera explícita i d’una manera anònima, recordant els cinc àmbits 
més significatius i valuosos del nostre present: el món civil, el món de les tradici-
ons, el món dels afectes i les relacions interpersonals, el món de les fragilitats i el 
sofriment, el món de la festa i el treball. Esdevenir testimonis és la manera de fer 
creïble la revelació mateixa, que és al mateix temps veritable i alliberadora. En 
serà testimoni aquell qui s’hagi trobat lliurement amb la llibertat de Déu. I de tots, 
els màrtirs són els més significatius, perquè a la veritat i a la llibertat hi han unit 
un gest insuperable d’unitat i misericòrdia, desafiant tots aquells que volen igno-
rar l’existència de Déu. Per la seva banda, Cesare Alzati recorda la importància de 
la litúrgia, com a context imprescindible, en la transmissió de la fe i en el fet d’im-
pulsar la vida del testimoni. Aquesta acció pastoral té els pobres en un lloc pree-
minent; així ho recorda també Ioannis Papadojannakis, fent valer una pastoral de 
la compassió, la qual ha anat guanyant més presència darrerament. Per la seva 
part, Miltiades Konstanntinou fa referència al camí ecumènic en l’àmbit de l’es-
criptura, en la institució de Societats Bíbliques Unides i en les seves relacions 
ecumèniques després del Vaticà II. Demetra Koukoura recorda també que el camí 
ecumènic no ha volgut oblidar l’element de la pregària, confessional o intercon-
fessional. Les conseqüències d’aquesta en el camp ecumènic també poden ser 
impuls per al testimoni compartit, tal com recorda Roberto Giraldo. Ecumenisme 
i missió van estretament lligats, i per això les Esglésies són cridades a ser realment 
signes de la misericòrdia de Déu per al món i no unes entitats plenes de discòr dies 
i diferències irreconciliables, com ho confirmen la intervenció de Niki Papagheor-
ghiu i Angelica Ziaka.
Com veiem, aquest simposi fa entendre al cristianisme, i al camí ecumènic, 
que cal passar d’un cristianisme convencional a un cristianisme de conviccions. 
L’evangelització avui dia es concentra a esdevenir testimonis, a esdevenir propos-
ta d’encontre amb Jesús, que és qui dóna resposta i sentit a l’home. El fet de donar 
testimoni de la fe, crida urgentment a la unitat entre els creients en Crist, com a 
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autèntic signe de credibilitat. Les dificultats i els nous escenaris han estat, són i 
seran reptes i possibilitats noves d’evangelització. 
Daniel Palau
Benoît BOURGINE – Paulo RODRIGUES – Paul SCOLAS (dirs.), La margelle du 
puits. Adolphe Gesché, une introduction (Théologies), Paris: Éditions 
du Cerf 2013, 514 pp.
A Roma, ja fa molts anys (1975-1977), cercant-hi algun material adient per tal de 
confegir la meva tesina de llicència en teologia fonamental, a la biblioteca de la 
Pontifícia Universitat Gregoriana vaig trobar una dotzena d’articles, apareguts en 
diverses revistes belgues de caire teològic i pastoral, d’un autor per a mi fins ales-
hores totalment desconegut: Adolphe Gesché, del qual solament em constava que 
era professor de teologia dogmàtica a l’Université Catholique de Louvain (UCL). 
El rigor, la precisió i la clarividència d’aquests textos em van fascinar tant, que van 
ser la base del meu treball acadèmic, al qual vaig posar per títol: Consideraciones 
teológico-fundamentales de Adolphe Gesché en torno a la cuestión de Dios. Actual-
ment, amb la perspectiva del temps transcorregut i de la producció posterior de 
l’autor, hi afegiria, davant el títol esmentat —que esdevindria subtítol—, una for-
mulació més viva i que expressés clarament el nucli bàsic i el contingut fonamen-
tal dels articles en qüestió. Aquest nou títol, pròpiament dit, seria Recuperar i 
repensar el Déu cristià, perquè en aquests textos Gesché reivindicava la necessitat 
i la urgència d’un replantejament i una reformulació del tema de Déu en clau 
cristiana, superant certs teismes i certes teodicees, que foren un dels diversos 
factors que expliquen la crisi de la imatge de Déu, palesa al llarg dels darrers 
temps. I, per al nostre autor, la tasca d’afrontar aquest repte va ser un dels objec-
tius principals de la seva vida i de la seva obra. «La meva passió ha estat Déu. No 
tinc cap altra paraula per a dir-la», va confessar poc abans de la seva mort.
Adolphe Gesché va néixer a Brussel·les l’any 1928. Féu estudis de humanitats, 
de filosofia i de lletres (secció de filologia clàssica) i de teologia, i va ser ordenat 
sacerdot de la diòcesi de Malines-Brussel·les en 1955. Essent ja doctor i «mestre» 
en teologia, durant sis anys va ser professor en el «gran seminari» de Malines, i 
després a la Facultat de Teologia de la UCL, des de 1969 fins a la seva jubilació, 
en 1994. Havent estat membre de la «Comissió teològica internacional» de 1992 a 
2002, morí el 30 de novembre del 2003.
Des dels anys seixanta fins als inicis dels noranta, la producció escrita de 
Gesché fou molt prolífica però dispersa, en forma gairebé exclusiva d’articles i 
contribucions en revistes, obres col·lectives i publicacions teològiques especialit-
zades, essent el lloc més habitual la Revue théologique de Louvain. L’any 1993, 
tanmateix, apareix el primer d’una sèrie de llibres que duu per títol Dieu pour 
penser i que arribarà a constar de set volums, dedicats als temes següents: el mal, 
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l’home, Déu, el cosmos, el destí (terme que l’autor adopta per a referir-se al con-
cepte clàssic de «salvació»), Jesucrist («le Christ», en l’original francès) i el sen-
tit. 
En la introducció general a Déu per a pensar, Gesché explica el sentit d’aquest 
títol i, per tant, del projecte: l’autor parteix de la hipòtesi segons la qual Déu o la 
idea de Déu pot ajudar l’home a pensar, tant si és creient com si no, perquè aques-
ta idea és la més extrema i «excessiva» en la història del pensament. Per això, la 
millor manera d’arribar fins al fons d’una qüestió és portar-la fins al límit, no tant 
per a explicar-la, sinó per a qüestionar-la fins al final. I així, la teologia, com a 
discurs propi i específic, d’alguna manera posa Déu en una qüestió, o posa aques-
ta qüestió en Déu i proposa Déu per a pensar, amb la convicció que un pensament 
límit, extrem, «excessiu», pot ser beneficiós per a tothom.
El setè i darrer títol d’aquesta sèrie va aparèixer poc abans de la mort de l’au-
tor, quedant sense veure la llum alguns altres volums que Gesché tenia «in mente»: 
sobre la fe, la teologia... La rellevància d’aquesta sèrie de «tractats» fou gran, des 
del primer moment, en l’àmbit teològic francòfon, i molt aviat traspassà les fron-
teres lingüístiques, amb la traducció successiva dels diversos volums al castellà, a 
l’italià, al portuguès i al polonès. La versió castellana de tota la sèrie va ser publi-
cada per l’editorial Sígueme, entre 1995 i 2004, havent aconseguit ja alguns dels 
primers volums una segona i, fins i tot, tercera edició. A més, i ja a títol pòstum, 
la mateixa editorial ha publicat la traducció de dos reculls d’articles, no inclosos 
en la sèrie anterior, amb els títols respectius de La paradoja del cristianismo. Dios 
entre paréntesis (2011) i La paradoja de la fe (2013).
El promotor d’aquests dos darrers títols ha estat també autor de la primera 
publicació apareguda «sobre» Gesché: Paulo Rodrigues, Pensar al hombre. 
Antropología teológica de Adolphe Gesché, Salamanca: Publicaciones Universi-
dad Pontificia 2012, 205 pp. Per altra banda, i també el 2012, el mateix Sr. 
Rodrigues i altres dues persones vinculades a la Facultat de Teologia de la UCL 
(Benoît Bourgine i Paul Scolas) van crear i publicar a la xarxa el Réseau de 
recherche Adolphe Gesché (RRAG), amb l’objectiu de promoure el coneixement, 
la difusió i l’estudi de l’obra d’aquest autor. I és concretament en el marc 
d’aquesta iniciativa i en ocasió del desè aniversari de la mort del teòleg belga 
que els seus amics i col·laboradors han publicat el volum col·lectiu que aquesta 
recensió vol presentar.
El seu títol (La margelle du puits), que podríem traduir per El brocal del pou, 
està pres d’una expressió sovint utilitzada per Gesché, tant per a referir-se a la 
seva tasca de teòleg com per a convidar els seus alumnes a pensar per ells matei-
xos. I així, com afirmava que «m’he abocat al brocal del meu propi pou, penso i 
escric», també deia als seus alumnes: «No tingueu por d’abocar-vos al brocal del 
vostre propi pou.» Aquesta imatge evoca fàcilment l’afirmació de sant Bernat 
segons la qual, en matèria d’espiritualitat cadascú ha de «beure en el seu propi 
pou», expressió que també va emprar un altre gran teòleg, Gustavo Gutiérrez, en 
titular un dels seus llibres Beber en su propio pozo.
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Després d’alguns elements preliminars, en els quatre capítols de la primera 
part es pretén de copsar l’estreta relació entre la vida i l’obra de Gesché, exposant-
s’hi la biografia, les etapes del seu itinerari teològic, l’obra com a tal i la seva 
lògica interna, així com també el contingut i el procés de digitalització de l’im-
mens fitxer que l’autor havia creat, utilitzat i conservat amb vista a les seves publi-
cacions i que, actualment, està a disposició dels investigadors.
Considerant l’obra de Gesché com una partitura, en una segona part del volum 
es volen analitzar els principals «registres» que en fan possible la seva interpreta-
ció. Per això s’analitzen el seu peculiar estil teològic (és a dir: el punt de partença, 
la tria dels temes i de les fonts, les prioritats i els accents propis), el caire apolo-
gètic (ben entès) de la seva reflexió, el seu tractament original i dialògic del feno-
men de l’ateisme i l’ús articulat de diversos tipus de llenguatge, entre els quals 
destaca notablement el recurs a la literatura contemporània, en moltes de les 
seves diverses expressions.
Els capítols de la tercera part van dedicats a cinc dels temes integrants de la 
sèrie Déu per a pensar: el mal, l’home, Déu, el cosmos i el Crist. És evident, a pri-
mer cop d’ull, la mancança de dos capítols, referents al «destí» (la salvació) i al 
sentit. Tanmateix, una lectura atenta del primer capítol deixa palès que l’autor 
d’aquest text enllaça perfectament els tres temes en qüestió, presentant el «destí» 
(la salvació) com la victòria última sobre el mal, revelada en el misteri pasqual i 
com la plenitud de sentit que suposa la realitat de «l’home salvat», desautoritzant 
l’absurd, inherent al mal present, en l’home i el món.
La quarta i darrera part, pròpiament dita, recull els textos de dues conferènci-
es pronunciades en un col·loqui celebrat amb motiu de la jubilació acadèmica del 
professor Gesché: un «elogi de la teologia», en el qual l’homenatjat sintetitza els 
trets fonamentals del que suposa per a ell la reflexió teològica, precedit d’una 
ponència sobre «teologia i modernitat», a càrrec del seu amic i company a la UCL, 
el filòsof —de renom també notable— Jean Ladrière (1921-2007).
El volum es completa amb tres annexos: una breu referència a la xarxa de 
recerca i al fitxer informatitzat de l’autor, més amunt esmentats, i una completa 
bibliografia de i sobre A. Gesché. I precisament en aquest darrer apartat, relatiu a 
les publicacions «sobre» el nostre teòleg, hom pot trobar (en la pàgina 490) la 
referència següent: J. GIL I RIBAS, «Nota bibliogràfica. La “Summa theologiae” de 
Adolphe Gesché», en RCatT 23 (1998) 225-230. Si aneu a aquesta font (o potser 
caldria dir a «aquest pou») hi trobareu unes pertinents reflexions de mossèn Gil 
sobre el contingut i l’abast concrets dels quatre primers volums (publicats en cas-
tellà fins aquell moment) de l’obra cabdal del professor Gesché.
En síntesi: aquest volum coral constitueix una introducció i contribució, sòli-
des i rigoroses, a la difusió, comprensió i valoració del projecte teològic d’Adolphe 
Gesché. Per a més informació sobre la seva persona i la seva obra, hom pot con-
sultar la pàgina web del RRAG: http://www.uclouvain.be/355397.html.
Francesc Gutiérrez i Estrada
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J. PLANELLAS I BARNOSELL, «L’Església dels pobres» en el Concili Vaticà II, 
(Col·lectània Sant Pacià 105), Barcelona: Facultat de Teologia de Catalu-
nya 2013, 237 pp.; trad. castellana, La Iglesia de los pobres en el Concilio 
Vaticano II, Barcelona: Herder 2014, 299 pp.
 
«L’Església dels pobres» en el Concili Vaticà II és un llibre modest en el seu format, 
però en el seu contingut és molt important, perquè assenyala una evolució decisi-
va en la consideració de l’Església pobre i per als pobres.
El Dr. Planellas podia triar un d’aquests dos camins: o bé un estudi exhaustiu 
dels documents conciliars, o bé un estudi de la mútua implicació dels documents 
conciliars amb el Magisteri posterior de l’Església (Medellín, Puebla, Aparecida) i 
fins i tot considerar la relació del Vaticà II amb la vida real de l’Església. 
Planellas s’ha inclinat per l’estudi exhaustiu de la gènesi dels documents con-
ciliars, sense excloure però la relació dels documents conciliars amb el Magisteri 
posterior i amb la vida eclesial i, en concret, amb la «Teologia de l’Alliberament», 
com a esdeveniment teològic i moviment viu en l’Església. 
El punt de partida de l’evolució és l’opinió —fins al Vaticà II segurament com-
patible amb el Magisteri eclesial— segons la qual l’opció pels pobres era una 
vocació en l’Església, més que no pas la vocació de tota l’Església. 
La mentalitat de l’evangeli no ofereix dubtes: quan el Sermó de la Muntanya 
proclama la benaurança universal de la pobresa, o quan els Fets dels Apòstols fan 
l’afirmació ideal que «tots els creients vivien units i tot ho tenien al servei de tots» 
(2, 44) sembla evident que parlen d’una forma de ser de l’Església, més que no 
pas d’una vocació particular en ella. El terme de l’evolució és, per tant, el concep-
te d’una Església tota ella pobra i per als pobres. 
Aquesta evolució la fa el Vaticà II, malgrat no hagi desenvolupat una doctrina 
completa sobre pobresa, pobres i Església pobra i per als pobres. És normal que 
el terme màxim al que ha arribat el Concili Vaticà II en aquesta evolució l’ofereixi 
Lumen Gentium, la Constitució dogmàtica sobre l’Església. Per això hom ha de 
llegir atentament les pp. 58-70 de l’obra de Planellas perquè aquí hi apareix amb 
tot detall la missió de l’Església calcada sobre la de Crist, pobre, humil i entregat 
a tots, amb preferència als pobres.
Crido l’atenció sobre el núm. 8 de Lumen Gentium perquè és essencial i tindrà 
una gran influència en molts punts del mateix Concili: 
Així com Crist va dur a terme l’obra de la redempció enmig de la pobresa i de la perse-
cució, així l’Església és invitada a seguir aquest mateix camí per tal de comunicar als 
homes els fruits de la salvació. Jesucrist, que era de condició divina, es va fer no-res, 
prenent la condició d’ esclau, i «tot i ser ric es feu pobre per nosaltres» (2Co 8,9). L’Esglé-
sia, semblantment, malgrat que necessiti recursos humans per a complir la seva missió, 
no està constituïda amb vista a buscar la glòria d’aquest món, sinó amb vista a predicar, 
fi ns i tot amb el seu exemple, la humilitat i l’abnegació. Crist fou enviat pel Pare «a 
portar la Bona Nova als pobres… a guarir els cors desfets» (Lluc 4,18), «per buscar i 
salvar allò que s’havia perdut» (Lluc 19,10). L’Església, igualment, envolta d’afecte tots 
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els afl igits per la feblesa humana, més encara sap reconèixer en els pobres i en els qui 
sofreixen la imatge del seu Fundador, pobre i sofrent, i s’esforça a alleujar-ne la indigèn-
cia i vol servir en ells el Crist.
Penso que tot el llibre del Dr. Planellas gravita sobre aquest fonament: no hi ha 
dubte que per al Concili Vaticà II el subjecte de la missió que deriva de Crist és 
l’Església pobra. Tota l’Església és cridada i s’ha d’aplicar a complir la missió que 
ve de Déu. En segon lloc, tota l’Església, com a subjecte, és invitada per l’evangeli 
de Crist a envoltar del seu afecte els pobres i desvalguts d’aquest món. És l’Esglé-
sia pobra i per als pobres la que Lumen Gentium acaba de perfilar, sense vacil-
lació ni dubtes.
Em serà permesa una reflexió en la línia de l’obra del Dr. Planellas. Així com 
es va dir: «Yo soy yo y mi circunstancia», així «jo sóc jo i els meus pobres». No pas 
en el sentit assistencial que es deia en el segle XIX, sinó que, compartint el que 
tenim —superflu i necessari— sabem conviure amb els qui són una prolongació 
del meu «jo»: amb els qui es trobem amb nosaltres amb la mà estesa perquè són 
indigents, o estan sols, o tenen una por invencible, o es troben en la invalidesa o 
amb altres malalties. Conviure com a germans en nom de Crist i com a Església 
que som és allò pràctic que el Vaticà II estableix. 
En definitiva, si Jesús és Jesús i els pobres (Mt 25), d’una manera semblant 
l’Església, en totes les seves instàncies, sobretot les Esglésies locals i les parrò-
quies, són elles i els pobres. Per això és decisiva, tot i que incomplerta, la doctrina 
del Concili Vaticà II.
Per això el Dr. Planellas pot fer, com a conclusió del seu llibre, una afirmació 
arriscada però que compta amb tot el seu estudi per a avalar-la fins a fer-la pràc-
ticament indiscutible: «No podem parlar, per tant, d’una manca de sensibilitat del 
Concili pel tema de la pobresa, sinó més aviat d’una recepció defectuosa en l’Es-
glésia postconciliar, sobretot en el nostre context occidental. Els passatges conci-
liars són més que explícits i suficients per a tothom qui tingui “orelles” i vulgui 
“escoltar”» (p. 205).
Encara hi ha un parell de coses importants en aquesta conclusió. La primera 
és que el Concili no se situa en un nivell casuista o moralista que digui «fes exac-
tament això», sinó que se situa en el nivell de les actituds teologals, és a dir, de les 
que deriven de la fe esperançada que actua per l’amor. És l’actitud prèvia a l’acció 
i concomitant a l’acció la que demana el Sermó de la Muntanya als seguidors de 
Jesucrist, pobre, humil i lliurat al Pare i als germans.
La segona és la llibertat dels fills de Déu, que és un fruit primerenc de la pobre-
sa. Llibertat perquè deslliura de l’afany de la riquesa i de la seva dependència. I 
llibertat perquè allibera els altres segons una autèntica «Teologia de l’Allibera-
ment» que té tota la força de l’Evangeli i res a veure amb el marxisme. Serà Gau-
dium et Spes, la Constitució pastoral del Concili, la que posarà els fonaments per 
a una ètica social per a la humanitat, il·luminada per la pobresa, que allibera el 
qui la practica i allibera els indigents. Al llarg de tot el document hi apareix una 
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doctrina encara molt actual: des del núm. 1 fins al 90, passant pel 37, 42, 63, 66, 
68-69, 72 i 88. Gaudium et Spes mostra aquí la unió de la pobresa amb l’amor i la 
llibertat, i també amb la necessitat, per a poder donar testimoni del seu messia-
nisme, de seguir Crist pobre i entregat a tots, especialment als pobres. 
És interessant fer referència al Vaticà II i a la pobresa dels preveres. El Dr. 
Planellas es lamenta que PO 17 —el número de Presbyterorum Ordinis, dedicat a 
la pobresa sacerdotal— no contingui «explícitament la referència a la pobresa de 
tota l’Església, sinó que s’hi acara el tema com una virtut personal, individual o 
fins i tot col·lectiva, presentada com un ideal ascètic… tal com s’indica en referèn-
cia a la pobresa voluntària dels preveres» (PO 17). 
Però en el mateix lloc es presentat també en una perspectiva cristològica i 
messiànica, és a dir, que les diverses opinions dels pares conciliars apareixen dis-
perses i mancades de síntesi fins que no apareix el principi cabdal del seguiment 
de Crist, ric que s’ha fet pobre per a donar-se als pobres (vegeu 2Co 8,9), el qual 
associa tota la seva Església i els ministres de la Paraula i dels Sagraments en el 
seu mode de pobre i entregat a tots, preferentment als pobres (p. 203 on es citen 
PO 6 i 17).
Sigui’m permès d’acabar amb un record amable del Dr. Gregori Modrego i 
Casaus. Ell, que fou bisbe de Barcelona en la seva llarga relació al Concili Vaticà II 
no oblidà de demanar explícitament la pobresa, formant part de l’espiritualitat 
sacerdotal: el seguiment de Crist podria ser l’eix en el qual s’insereixi la pobresa. 
(F. GIL HELLÍN, Decretum de Presbyterorum ministerio et vita «Presbyterorum Ordi-
nis», Città del Vaticano, Librería Editrice Vaticana 1996, Annexum II).
Penso haver destacat amb força la importància de l’obra del Dr. Planellas, en 
la gran recepció del Vaticà II que estem vivint en l’Església, passats els cinquanta 
anys de la seva celebració.
Josep M. Rovira Belloso
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